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ABSTRAKT
Dhuna në familje mund të cilësohet padyshim si një ndër dukuritë më negative në shoqerinë
tonë. Si ndaj cdo dukurie negative tjetër edhe ndaj dhunës në familje duhet të ketë një qasje
serioze në luftimin dhe parandalimin e saj, mirëpo sa po luftohet dhe parandalohet kjo dukuri lë
shumë për të dëshiruar duke e parë që në vitet e fundit kjo dukuri ka pësuar rritje enorme.Qëllimi
i ketij punimi është hulumtimi lidhur me dhunën në familje si njëra ndër dukuritë më negative të
shoqerisë tonë, duke paraqitur gjithashtu një pasqyrim të gjerë lidhur me këtë fenomen
mbarëshoqërorë.
Në kapitullin e pare kam paraqitur një hyrje të shkurtër,kapitulli i dytë përfshin përkufizimin e
dhunës në familje si hyrje duke shtjelluar kornizën ligjore lidhur me dhunën në familje si dhe
mekanizmat institucional dhe akterët tjerë të perfshirë drejtëpërdrejtë në mbrojtje të viktimave
nga dhuna në familje.
Në kapitullin e tretë kam paraqitur viktimat e dhunës në familje duke filluar me dhunën ndaj
grave si një ndër kategoritë më të atakuara në vendin tonë, kapitulli i katërt përfshin Ligjin mbi
Dhunën në Familje më saktësisht aprovimin e këtij ligji,qëllimin e këtij ligji dhe çeshtje tjera me
rëndësi si dhe dhunën në familje në këndveshtrim të nenit 2 te KEDNj.
Kapitulli i pestë përmban Zyrën për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave ku në kuadër të kësaj do
përfshihet edhe kërkesa drejtuar ZMNV-së lidhur me rastet e dhunës në familje gjatë viteve
2016/2017/2018 në tërë territorin e Kosovës.
Në kapitullin e gjashtë dhe të fundit kam paraqitur statistikat e marra nga Zyra e Informimit të
Policisë së Kosovës për dhunën në familje në Kosovë gjatë viteve 2016/2017/2018.
Fjalët kyqe : dhuna në familje , viktimat e dhunës në familje, gratë , fëmijët , Ligji mbi Dhunën
në Familje , Organizatat Ndërkombëtare, Konventat , Republika e Kosovës.
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1.HYRJE
Dhuna në familje është një temë shumë e ndjeshme për shoqerinë tonë.Lidhur me dhunën në
familje nuk ka një përkufizim universal të saj.Në Kosovë, ajo përkufizohet si çdo veprim i
qëllimshëm apo mosveprim që rezulton në keqtrajtim.Dhuna në familje është, para së gjithash,
një brengë nga aspekti i të drejtave të njeriut.Dhuna në familje përbën një nga format më të rënda
të abuzimit të shoqërisë sepse si e tillëpërfshin shkeljen e të drejtave të njeriut, përfshirë këtu të
drejtën për jetë, të drejtën e integritetit dhe dinjitetit, të drejtën e lirisë dhe sigurisë, të drejtën e
identitetit, të drejtën e edukimit, të punës,të martesës, të shërbimeve shëndetësore, të drejtën për
të mos i’u nënshtruar torturave dhe trajtimit mizore.Dhuna në familje është një fenomen global,
që si e tillë prekë të gjitha shtetet si ato në tranzicion politik dhe ekonomik, shtetet e pazhvilluara
dhe në zhvillim, vendet e përfshira në luftëra si dhe vendet pas luftërave ose konflikteve. Kjo
dukuri negative është mjaftë e përhapur si në Kosovë por edhe në vendet e rajonit.
Shtetet kanë përgjegjësi për t’i mbrojtur popullsinë e tyre nga shkeljet e të drejtave të njeriut. Si i
tille pra shteti ka një detyrim për të ndihmuar viktimat e dhunës në familje,të sigurojë që ata të
trajtohen me dinjitet,kujdes dhe respekt nga ana e institucioneve dhe individëve që e
perfaqesojnë shtetin.Cdo institucion ka një përgjegjësi për të ndihmuar viktimat e dhunës në
familje, mirëpo dështimet e komunikimit dhe bashkërendimit ndërmjet ofruesve të shërbimeve të
institucioneve të ndryshme mund të rezultojnë në shkelje të të drejtave individuale gjë që bën që
të humbet besimi edhe tek institucionet shtetërore të cilat duhet të merren me luftimin dhe
parandalimin e kësaj dukurie.
Lidhur me temën “Dhuna në Familje” interes të veçantë për mua kanë zgjuar çështjet lidhur me:
se si trajtohet ky fenomen nga mekanizmat institucional shtetërorë me saktësisht nga shteti ?, cila
kategori e shoqërisë viktimizohet më së shumti? si e trajton Ligji mbi Dhunën në Familje këtë
dukuri negative? a kemi statistika të mjaftueshme lidhur me dhunën në familje në nivel
kombetare qoftë nga policia apo institucione tjera përgjegjëse lidhur me këtë fenomen ? si dhe
pyetje dhe problematika tjera që do te trajtohen në këtë punim me qëllim të arritjes së
përgjigjeve.
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2.SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1. Përkufizimi i dhunës në familje
Dhuna në familje është një shkelje e të drejtave të njeriut.Shtetet kanë përgjegjësi për t’i mbrojtur
popullsinë e tyre nga shkeljet e të drejtave të njeriut.Shtetet mund të jenë përgjegjës edhe për
aktet private nëse dështojnë të veprojnë me kujdesin e duhur për të parandaluar shkeljet e të
drejtave ose të hetojnë dhe dënojnë aktet e dhunës dhe për të siguruar kompensim. ( Procedurat
standarde të veprimit për mbrojtje nga dhuna në familje në Kosovë/ Agjensia për barazi gjinore /
2013). Dhuna në familje është, para së gjithash, një brengë nga aspekti i të drejtave të njeriut.Ajo
ka rrënjë të thella në raportin e pabarabartë të pushtetit.Autoritetet kanë obligim të parandalojnë
dhunën familjare, t’i mbrojnë viktimat dhe t’i ndjekin kryerësit.Nuk ka një përkufizim universal
të dhunës në familje. Në Kosovë, ajo përkufizohet si çdo veprim i qëllimshëm apo mosveprim që
rezulton në keqtrajtim, kur kryhet nga një person i cili është apo ka qenë në marrëdhënie
familjare me viktimën, siç janë:
- Keqtrajtimi fizik: përdorimin e çfarëdo dhune fizike; çdo veprim që mund të shkaktojë apo
kanos se do të shkaktojë dhembje fizike; sulmi fizik pa marrë parasysh pasojat; hyrja apo largimi
me dhunë i viktimës nga banesa e përbashkët apo banesa e viktimës; vënia e viktimës në pozitën
qe ai/ajo të frikësohet për gjendjen fizike; rrëmbimi.
- Keqtrajtimi psikik: përdorimi i presionit psikik; çdo veprim tjetër që mund të shkaktoj kanosje
do të shkaktojë vuajtje psikike; shkaktimi i ndjenjës së frikës, rrezikshmërisë personale apo
cenimin e dinjitetit; ofendimi, sharja, thirrja me emra ofendues dhe mënyra të tjera të shqetësimit
të vrazhdë; përsëritja e vazhdueshme e sjelljeve me qellim te përuljes së viktimës; kufizimi i
kundërligjshëm i lirisë së lëvizjes së viktimës; vënia e viktimës në pozitën që të frikësohet për
gjendjen emocionale.
- Keqtrajtimi seksual: marrëdhënia seksuale pa pëlqim dhe keqtrajtimi seksual.
- Keqtrajtimi ekonomik: dëmtimi apo shkatërrimi i pasurisë dhe kanosja që ta bëjë këtë; vënia e
viktimës në pozitën që të frikësohet për gjendjen ekonomike.
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Dhuna në familje është, para së gjithash, një brengë nga aspekti i të drejtave të njeriut.Ajo ka
rrënjë të thella në raportin e pabarabartë të pushtetit.Autoritetet kanë obligim të parandalojnë
dhunën familjare, t’i mbrojnë viktimat dhe t’i ndjekin kryerësit.( Katalog për këshilla dhe
ndihmë për viktimat e dhunës në familje / OSCE ).
2.1.1 Korniza ligjore lidhur me dhunën në familje
Korniza ligjore Kombëtare:
•

Dispozitat ligjore për mbrojtje nga dhuna në familje janë të përfshira në:

•

Kodi i Drejtesisë për të Mitur 2010/03-L193,date 08/07/2010.

•

Kodi i Procedurës Penale 03/L-003, date 22/12/2008

•

Kodi Penal i Kosovës,03/L-002,date 22/12/2008.4

•

Kushtetuta e Republikes se Kosovës, miratuar nga Kuvendi i Kosovës 15.06.2008

•

Ligji per fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rinisë 2009/03-L-145,date 30/09/2009

•

Ligji per Inspektoriatin Sanitarë të Kosovës, No.2003/22;date 06/11/2003

•

Ligji per Inspektoriatin Policorë të Kosovës (2008/03-L-036),date 20/02/2008

•

Ligji i Policisë së Kosovës(rishqyrtim), 03/L-035,04.06.2008

•

Ligji i punës No.03/L-212 Date 02/11/2010

•

Ligji kundër Diskriminimit 2004/3, date 19/02/2004

•

Ligji për administrimin e pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar 03/L141,10/08/2009.

•

Ligji për aftësimin,riaftësimin professional dhe punësimin e personave me aftësi të
kufizuar,2008/03-L-019,date 18/12/2008

•

Ligji për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës.

•

Ligji për Barazi Gjinore 2004/2,date 19/02/2004

•

Ligji për Familjen 2004/32,date 20/01/2006

•

Ligji për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje 2010/03-L-182,date 01/07/2010, etj.

( Procedurat standarde të veprimit për mbrojtje nga dhuna në familje në Kosovë, Agjensia
për Barazi Gjinore, 2013)
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Korniza ligjore Ndërkombëtare:
•

Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut;

•

Karta e të drejtave Fundamentale të Bashkimit Evropian;

•

Karta sociale Evropiane;

•

Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve,2.9.1990 ;

•

Konventa e Këshillit të Europes për ushtrimin e të drejtave të fëmijëve,25.1.1996 ;

•

Konventa e Këshillit të Europes kundër dhunës ndaj gruas dhe dhunes në familje,2011;

•

Konventa e Këshillit të Evropes për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe lirive
themelore;

•

Konventa e Kombeve të Bashkuara për të drejtat ekonomike,sociale dhe kulturore;

•

Konventa e Kombeve të Bashkuara për të drejtat civile dhe politike;

•

Konventa mbi eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit racor;

•

Konventa Ndërkombtare për të drejtat Civile dhe politike dhe protokollet e saj etj.
( Procedurat standarde te veprimit per mbrojtje nga dhuna ne familje ne Kosove, Agjensia
per Barazi Gjinore, 2013).

2.1.2 Mekanizmat institucional dhe akteret e tjerë të përfshirë drejtëpërdrejtë në mbrojtje
të viktimave nga dhuna në familje
Shteti ka një detyrim për të mbrojtur të drejtat e individëve.Dhuna në familje njihet si shkelje e
këtyre të drejtave.Prandaj shteti ka një detyrim për të ndihmuar viktimat e dhunës në familje,të
sigurojë që ata të trajtohen me dinjitet,kujdes dhe respekt nga ana e institucioneve dhe individëve
që e perfaqesojnë shtetin.Cdo institucion ka një përgjegjësi për të ndihmuar viktimat e dhunës në
familje, mirëpo dështimet e komunikimit dhe bashkerendimit ndërmjet ofruesve të shërbimeve të
institucioneve të ndryshme mund të rezultojnë në shkelje të të drejtave individuale.
Mekanizmat institucional –
1. Policia e Kosovës;
2. Inspektoriati i Policisë;
3. Mbrojtësi i Viktimave/Zyra për Mbrojtjen dhe Ndihmë Viktimave;
4. Prokurori i shtetit;
5. Gjykatat;
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6. Departamenti i Mjeksisë Ligjore/Ministria e Drejtesisë;
7. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale;
8. Komunat/ drejtorati per shëndetësi dhe mirëqenie sociale;
9. Qendrat për pune sociale;
10. .Agjensia për ndihmë juridike falas/Zyrat Rajonale për Ndihme Juridike;
11. Drejtoratet Komunale për Arsim/Institucionet arsimore;
12. .Institiucionet Shëndetësore: parësorë,dytësorë,tretësorë dhe Qendrat e shëndetit
mendorë.
13. Zyrat regjionale të Avokatit të Popullit.(Procedurat standarde të veprimit për mbrojtje nga
dhuna në familje në Kosovë, Agjensia për Barazi Gjinore , 2013).
1. Policia e Kosovës – Policia e Kosovës në të shumtën e rasteve është kontakti i parë për
viktimen e dhunës në familje.Zakonisht policia thërritet kur një rast i dhunës në familje
ka ndodhur rishtazi ose është i pashmangshëm.Prandaj, detyrë parësore e policisë është të
hetoj rastin dhe të mbrojë viktimën.Policia e Kosovës si reaguesit e parë të zakonshem
kanë një detyrim për të dhënë informacion viktimave,t’i udhezojnë viktimat gjatë procesit
dhe të njoftojnë akteret tjerë. Në rastet e dhunës në familje,policia e Kosovës i përgjigjet
secilit njoftim për kërcenimet dhe/apo veprat e dhunës në familje,shkeljes së urdhërit për
mbrojtje,urdhërit për mbrojtje emergjente ose një urdhëri për mbrojtje të përkoshme
emergjente,pa marrë parasysh se kush e bën njoftimin.Policia e Kosovës konform Ligjit
për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje është përgjegjëse të beje ekzekutimin e Urdhërit për
Mbrojtje dhe Urdhrit per Mbrojtje Emergjente,dhe të shqiptojë Urdhërin për Mbrojtje të
Përkoshme Emergjente.
2. Inspektoriati i Policisë – Ka një rol special në ndihmën ndaj viktimave të dhunës në
familje.Roli i kësaj njesie në ndihmën për viktimat e dhunes në familje vjen në shprehje
kur një akti i dhunës në familje është kryer nga një punonjës i policisë së Kosovës. Për
këtë arsye,kjo njesi nuk do te ketë kontakte aq të shpeshtë me viktimat sa do të kenë
akteret tjerë.Megjithatë kjo njësi ka një përgjegjësi të madhe për t’i mbrojtur viktimat nga
kryesit e dhunës në familje.Anëtarët e inspektoriatit të policisë duhet të marrin rolin e
policit dhe t’i ofrojnë informata viktimave,udhezojnë ato gjatë procesit dhe poashtu t’i
njoftojnë akterët tjerë.
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3. Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave – Mbrojtësit e viktimave zakonisht takohen
me viktimat menjeherë pas reagimit të policisë ndaj një rasti të lajmëruar të dhunës në
familje.Ky kontakt në fillim me viktimë lejon që mbrojtësi i viktimave të ndërtojnë një
raport me viktimën që zgjatë gjatë kontaktit të viktimës me mekanizmat tjerë
institucional.Përgjegjësia e mbrojtësit të viktimave është që të sigurojë së viktimave
kupton shërbimet që mund t’i ofrohen nga shteti dhe si mund t’i pranojë ato.
4. Prokurori i Shtetit – Bashkëveprimi në mes të prokurorit dhe viktimës në familje
zakonisht vjen në shprehje procesin e mëvonshëm te raportimit.Prokurorët i vlersojnë
rastet e dhunes në familje dhe shkeljet e urdhërave mbrojtës të përcaktuar nese ka prova
të mjaftueshme për t’i ndjekur kryesit e dhunës në familje.Viktima e dhunës në familje
është palë në procedurë dhe njëkohësisht dëshmitari kryesorë i prezantuar në gjykatë nga
ana e prokurorit. Prokurori ka për obligim që të informojë viktimën lidhur me statusin e
rastit te saj/tij.
5. Gjykatat – i shqyrtojnë me prioritet rastet e dhunës në familje.Këto raste trajtohen nga
gjykata në procedurë civile apo penale varësisht nga natyra e rastit.Në raste të rralla
gjykatat janë ofruesit e parë të shërbimeve që ballafaqohen me viktimën e dhunës në
familje.Edhe pse gjykata nuk inicon procedurat lidhur me rastet e dhunës në
familje,gjykata nuk është pasive në obligimet e saj ndaj rasteve të dhunës në
familje.Gjykatat, kanë përgjegjësine e trajtimit të palëve dhe individeve qe shfaqen para
tyre,në mënyrë të paanshme, dinjitoze dhe respekt, duke siguruar mbrojtje adekuate për të
gjitha palët e përfshira në procedurë.
6. Departamenti i Mjekesisë Ligjore/Ministria e Drejtesisë – Viktimat e dhunës në
familje takohen me personelin e Departamentit të Mjekesisë Ligjore në bazë të
urdhëreses nga organet e hetuesisë dhe gjyqesisë. Qëllimi i ekzaminimit është të sigurojë
prova dhe të vërtetojë nëse ndaj personit është ushtruar ndonjë formë e
dhunës.Departamenti i Mjekesisë ligjore mund të bëjë ekzaminimin e një viktime vetëm
me pëlqimin e vikrimës.Këto ekzaminime duhet të bëhen me kujdes dhe respekt ndaj
gjendjes së viktimës.
7. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale – Kjo ministri ka mandate hartimin e
politikave,programeve,infrastruktures ligjore si dhe bën monitorimin e kualitetit të
shërbimeve sociale.
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8. Drejtoratet komunale per shëndetësi dhe mirëqenie sociale – Këto drejtorate janë të
mandatuara që të bëjnë menaxhimin e shërbimeve sociale në komune.
9. Qendra për Punë Sociale – Eshtë institucion publik i nivelit komunal, kompetent për
mbrojtjen e qytetarëve në nevojë për shërbime sociale dhe familjare, në këtë kontekst
edhe për mbrojtjen dhe ofrimin e shërbimeve për viktimat e dhunës në familje deri në riintegrim te viktimës. Qendra për punë sociale (QPS) ndihmon viktimat e dhunës në
familje kur nevojiten shërbimet sociale,mbrojtje,rehabilitim dhe integrim të viktimave në
shoqëri.Cdo viktimë të referuar i caktohet një menaxher i rastit, i cili është zyrtar që
emërohet nga QPS për të ndihmuar në identifikimin dhe koordinimin e shërbimeve
ekzistuese.
10. Agjencia për Ndihmë Juridike Falas/Zyrat Rajonale për Ndihme Juridike –
Agjencia për Ndihmë Juridike/Zyrat Rajonale për Ndihmë Juridike ofron ndihmë juridike
falas për viktimat të cilat gëzojnë të drejtën për këtë lloj ndihme.Ata mundesojnë qasjen e
viktimave në drejtësi,duke ju dhënë informata dhe këshilla viktimave për të drejtat
ligjore,përfaqesojnë viktimat para gjykatave ose organeve administrative dhe ndihmojnë
në hartimin e procedurave dhe dokumenteve ligjore.
11. Drejtoratet Komunale te Arsimit – Drejtoratet Komunale të Arsimit janë përgjegjës për
ofrimin e edukimit të viktimave të dhunës në familje sipas ligjit në fuqi. Institucionet
arsimore janë burime identifikimin dhe Mbrojtjen e fëmijëve viktima të dhunës në
familje.Institucionet arsimore mund të sigurojnë mbështetje fëmijeve viktima në një
mjedis të përshtatshëm që nuk e pengon jetën e tyre në shtëpi dhe familjet e tyre.
12. Institucionet shëndetësore/parësorë,dytësorë,tretësorë dhe qendrat e shëndetit
mendorë – Kanë rol të rëndesishëm në identifikimin e rasteve të dhunës në
familje.Viktimat e dhunës në familje mund të zgjedhin që të pranojnë kujdesin
shëndetsorë edhe nese nuk e raportojnë rastin në polici.Zakonisht, institucionet
shëndetësore janë akterët e parë që kanë kontakt me një viktimë të dhunës në familje.
13. Zyrat Regjionale të Avokatit të Popullit – Kanë këto organizim: njësine për barazi
gjinore dhe zyrtarin për barazi gjinore.Avokati i Popullit ka përgjegjësinë për te adresuar
akuzat për shkelje të të drejtave të njeriut nga shteti.Dhuna në familje është një ceshtje e
të drejtave të njeriut.Prandaj kur një viktimë e dhunës në familje është keqtrajtuar nga një
institucion i Kosovës në trajtimin e një cështje të dhunës në familje,viktimat mund te
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raportojnë rastin te Avokati i Popullit për hetime dhe ndihmë.(Procedurat standarde të
veprimit për mbrojtje nga dhuna në familje në Kosovë, Agjensia për Barazi
Gjinore,2013).
2.2. Viktimat e dhunës në familje
Femrat si viktimë e dhunës në familje na paraqiten në cilësinë e gruas, bashkëshortes, femrës si
anëtare të familjes, fëmijës së gjinisë femërore-elaboruar nga autorë të ndryshëm), të cilat
pësojnë zakonisht për shkak të dhunës që ushtrohet ndaj tyre.(Dr. Ragip Halili (2011),
Viktimologjia f.62-82, Prishtinë).

2.2.1 Dhuna ndaj grave
Dhuna familjare kundër gruas në Kosovë mbetet një problem serioz, dhuna ndaj grave, po
vazhdon që të jetë një fenomen në shoqërinë kosovare.Dhuna e tillë përbën jo vetëm krim, por
edhe një formë të diskriminimit të bazuar në gjini dhe shkelje e të drejtave të njeriut të grave.
Dhuna ndaj grave, si formë e dhunës në familje, ndonëse në Kosovë nuk është në përmasat e
dekadave më parë, ajo vazhdon të mbetet fenomen shqetësues.Dhuna ndaj grave është një nga
fenomenet me të rënda, me cilin përballet sot shoqëria. Ajo është e përhapur kudo, si nga
pikëpamja fizike, ashtu dhe nga ajo psikoligjike.Por denoncimet, më së shumti, vijnë nga gratë
dhe vajzat që provojnë dhunë fizike në familje.(Gazeta Zëri (2018), Dhuna ndaj grave, dëshmi e
një nëne në rehabilitim).Shpeshtësia e dhunës me bazë gjinore ndaj grave në Kosovë mund të
karakterizohet si pandemike. Vlerësohet se një në çdo tre gra ka përjetuar dhunë fizike dhe/ose
seksuale nga partneri dhe se një në çdo dhjetë gra kanë përjetuar marrëdhënie të dhunshme ose
akte të tjera seksuale në një moment të caktuar të jetës së tyre.Mbizotërimi i dhunës me bazë
gjinore mbetet alarmant në Kosovë.(Civil Society for Human Rights (2018), Qasja në drejtësi e
viktimave të dhunës me bazë gjinore në Kosovë: Përfundimi i mosndëshkimit të autorëve të
krimit).Raporti i BE për Kosovën i vitit 2018 thekson koordinimin e dobët midis institucioneve
të drejtësisë për sa i përket rasteve të dhunës me bazë gjinore. Ndër të gjeturat e tjera, raporti
identifikon nevojën për trajnime të mëtejshme të specializuara në lidhje me krimet e dhunës me
baza gjinore, përfshirë ngacmimet seksuale.Prandaj BE-ja rekomandon që institucionet në
Kosovë duhet të përcaktojnë në mënyrë të përshtatshme ngacmimin seksual dhe dhunën në
familje në përputhje me Kodin Penal.European Commission (2018), Kosovo 2018 Report –
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.
2.2.2 Konventa e Stambollit
Lidhur me dhunën ndaj grave ndër instrumentet kryesore sa i përket këtij fenomeni padyshim se
është konventa e Stambollit.Konventa e Stambollit është instrumenti i parë në Evropë, që përbën
detyrim ligjor, dhe traktati më i gjerë ndërkombëtar që krijon një kuadër ligjor gjithëpërfshirës
për trajtimin e kësaj shkeljeje të rëndë të të drejtave të njeriut. Konventa parashikon dhe kërkon
nga Shtetet Palë që të ndjekin penalisht ose, në të kundërt, të dënojnë format e ndryshme të
dhunës ndaj grave: dhunën në familje (dhunën fizike, seksuale, psikologjike apo ekonomike),
ndjekjen, martesën e detyruar, gjymtimin e organeve gjenitale femërore, abortin e detyruar,
sterizilimin e detyruar dhe dhunën seksuale, përfshirë përdhunimin dhe ngacmimin
seksual.Konventa e Stambollit është një traktat kompleks dhe gjithëpërfshirës. Në të njëjtën
kohë, Konventa është një traktat i të drejtave të njeriut, një traktat i legjislacionit penal dhe një
instrument për barazi më të madhe gjinore.Me pikësynimin përfundimtar për mbrojtjen e grave
nga dhuna, Konventa e Stambollit parashikon udhëzues dhe standarde për një sërë shërbimesh
mbështetëse me qëllim fuqizimin e viktimave gra dhe aftësimin e tyre për t’u rimëkëmbur nga
forma të ndryshme të
dhunës mbi baza gjinore.(Paula Krol (2017), Projekti i Këshillit të Evropës, “Forcimi i luftës
kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje në Kosovë”).

2.2.3 Dhuna ndaj fëmijëve
Sipas legjislacionit të Republikës së Kosovës dhe në pajtueshmëri me Konventën për të Drejtat e
Fëmijës, “fëmijë” konsiderohet qenia njerëzore nën moshën 18 vjeçare.Kushtetuta e Republikës
së Kosovës ka përfshirë në kuadër të saj Konventën për të Drejtat e Fëmijës, duke ofruar në këtë
mënyrë bazë për një rregullim të mjaftueshëm ligjor për mbrojtjen e të drejtave të
fëmijës.(KRYEMINISTRI KS (2010), Raport mbi zbatimin e konventës për të drejtat e fëmijës
në Republiken e Kosovës).Dhuna ndaj fëmijëve, është një nga format më të këqija të abuzimit
ndaj fëmijëve dhe paraqet shkelje të drejtpërdrejtë të të drejtave të tyre.(UNICEF A(2019),
Dhuna ndaj fëmijëve).Në një shoqëri sikur Kosova, ku fëmijët dhe të rinjët përbëjnë 60 përqind
të popullatës është e rëndësisë kruciale të investohet në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave
të tyre, pa marrë parasysh a janë ata në konflikt apo në kontakt me ligjin.Investimi në fëmijë dhë
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të rinjë nënkupton poashtu investim në të ardhme.Fëmijët që janë subjekt i sistemit të drejtësisë
për ndonjë arsye duhet të kenë qasje dhe shërbime të duhura të kujdesit.Ky parim, bazuar në
Konventën për të Drejtat e Fëmijëve, është universal dhe bën pjesë në Kushtetutën e Kosovës
nëpërmjet të cilës kjo është bërë drejtëpërdrejtë e aplikueshme. E drejta e çdo fëmije për t’u rritur
në kushte që mbështesin “zhvillimin fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe shoqëror” të
shëndetshëm, është themelore.(UNICEF (2014), Korniza Ligjore për të Drejtat e Fëmijëve në
Kosovë, Studim mbi pajtueshmërinë e legjislacionit në fuqi me Konventën për të Drejtat e
Fëmijëve).
Në kategorinë e “të gjitha format e dhunës” të përfshira brenda Nenit 19 të KDF, Kosova zë
vendin e katërt prej nëntë shteteve të Indeksit me rezultat prej 0,607 nga totali 1,0. Shqipëria dhe
Serbia rradhiten ngjashëm me rezultate 0,552 dhe 0,679. “Të gjitha format e dhunës” definohen
në legjislacion si dhunë mentale ose fizike, çdo formë e ndëshkimit trupor dhe çdo formë tjetër e
trajtimit të ashpër ose degradues në çfarëdo situate.(Indeksi i mbrojtjës së fëmijës (2016),
Vlerësimi i përpjekjeve të Qeverisë për mbrojtjen e vajzave dhe djemve)
Dhuna dhe keqtrajtimi i fëmijëve është një fenomen i cili çdo ditë e më tepër po shënon rritje në
shoqërinë kosovare.Numri i fëmijëve të cilët janë pre e dhunës fizike dhe asaj psikike është
mjaftë i madh.Organizatat qe merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve thonë se rreth 60% e
fëmijëve kanë pësuar dhunë.Dhuna dha keqtrajtimi i fëmijëve nuk ushtohet vetëm brenda rrethit
familjar. Dhuna ka marr përmasa edhe më të gjëra. Dhuna ndaj fëmijëve është prezentë edhe në
shoqëri si dhe në institucionet edukative siç janë shkollat, kur shumë herë është raportuar për
ushtrimin e dhunës nga ana e mësimdhënësve ndaj nxënëseve të tyre.(Telegrafi (2016), 61 % e
fëmijëve në Kosovë, viktima të dhunës).
Viktimizimi i fëmijëve fillon shumë herët,veprimet më të shpeshta të viktimizimit të fëmijëve
janë:
•

Braktisjet dhe lënia pasdore e fëmijëve të posalindur në spitale, stehimore, rrugë;

•

Rrahjet –keqtrajtimet fizike, plagosjet;

•

Lëndimet e ndryshme trupore, mosushqimi rregullt, punët e rënda etj.(Dr. Ragip
Halili (2011), Viktimologjia f.62-82, Prishtinë).
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Fëmijët ndikohen nga dhuna në familje po aq sa edhe prindi i tyre, ndonjëherë edhe më shumë,
edhe në rastet kur ata nuk janë viktimë e drejtpërdrejtë e dhunës. Niveli i zhvillimit të tyre
psikologjik nuk i lejon të kuptojnë situatën e dhimbshme në familje, të cilën e përjetojnë.Një
situatë e tillë familjare, që i shoqëron ata gjatë zhvillimit psikofizik të tyre, lë gjurmë të
pashlyeshme dhe ndikon në formimin e personalitetit të tyre.Fëmijët që rriten në ambiente të
dhunshme janë të prirë t’i kthehen dhunës si metodë për zgjidhjen e problemeve kur të arrijnë
moshën madhore.Ata janëë të rrezikuar që të bëhen përdorues të alkoolit, drogës si dhe të bien
ndesh me ligjin.(Instituti Gjyqësor i Kosovës (2011), Udhërrëfyes për mbrojtjen e viktimave të
dhunës në familje).
Edhe në Kosovë ende ekziston një numër prindërish të cilët mendojnë se fëmijët mund të
disiplinohen me masa të dhunshme ndërkohë që rrahja mbetet një nga format më të përhapura të
kinse edukimit të fëmijëve.Studimet dhe hulumtimet vënë në pah se asnjë shtet pra as Kosova
nuk është imune ndaj këtij problemi.Ajo që më së shumti brengosë është se shumë raste
ndodhin dhe nuk raportohen. Fëmijët që përjetojnë dhunë shpesh viktimizohen edhe në aspekt e
tjera si në arsim dhe shëndetësi. Ata janë e lehtë të ndjeshëm karshi grupeve tjera.(Nezaqete
Rukovci (2017), Raportimi i dhunës ndaj fëmijës: Ndërmjet hezitimit dhe paragjykimeve.
Kosova Live360).

2.2.4 Dhuna ndaj burrave
Dhuna ndaj burrave ekziston.Ajo është e dukshme, e shohim çdo ditë, dhe të gjithë gra e burra, i
vuajmë pasojat e saj.Dhuna ndaj burrave është fenomen në nivel vendi, rajoni, dhe bote.Dhuna
ndaj burrave ka bazë gjinore dhe ajo duhet të luftohet e dënohet me mjetet ligjore në
dispozicion.(Shqipe Gjocaj (2017), Për dhunën ndaj burrave. SBunker).Dhuna më e raportuar
është ajo ndaj grave, po prezente është edhe ajo ndaj burrave, dhunëpsiqike dhe fizike ka filluar
të raportohet ajo ndaj burrave.Dhunuesit janë tëndryshem : baba rrah djalin, djali rrah babaun ,
vellau rrah vellan, gruaja rreh bashkëshortin.(RTK (2019), Emisioni “Udhëve” – Dhuna ndaj
burrave).Në Kosovë ka dhjetëra Organizata Jo-Qeveritare që merren me mbrojtjen e femrave nga
dhuna, por nuk ka as edhe një institucion shtetëror ose jo-shtetëror që u del në ndihmë
meshkujve. Por përderisa dhuna ndaj gruas shihet si sistematike dhe ka shumë organizata që
merren me mbrojtjen e tyre, meshkujve askush nuk iu del në ndihmë.(Jeton Musliu (2012),
Meshkujt Të Pambrojtur nga Dhuna në Familje. Kallxo.com).
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Me t´u përmendur nocioni "dhunë", paraftyrohet femra si viktimë dhe mashkulli si ushtrues i
dhunës. Por, jo rrallë mund të jetë e kundërta dhe atë pa medyshje, Policia e Kosovës raporton
për qindra raste të dhunës ndaj meshkujve, në dhjetëra prej të cilave të dyshuarat janë gratë.
Rajonet në të cilat është më e shprehur kjo formë dhune janë Prishtina dhe Prizreni.Për dhunën
ndaj meshkujve në Kosove pak dihet, më pak flitet, ndërsa denoncimet numërohen me
gishta.Dhe kjo ndodh për shkak të ndikimit të moralit tradicional dhe të mentalitetit.( Ajete
Beqiraj (2011), Sa dihet për dhunën ndaj meshkujve në Kosovë. DW Made for Minds).Se kur
kemi të bëjmë me dhunën në familje, gruaja është viktima dhe burri dhunuesi, nuk është pohim i
qëndrueshëm as në shoqërinë tonë.Vetëm 2016, gjithsej 259 meshkuj kosovarë kanë qenë
viktima të dhunës në familje, sipas Policisë së Kosovës.Si kryes të akteve të dhunës në familje
ndaj meshkujve, Policia e Kosovës veçon prindërit, vëllezërit, axhallarët, por edhe bashkëshortet
e tyre.Ndërkohë që në Kosovë ka shumë organizata Joqeveritare e institucione që angazhohen
dhe ngrisin zërin në mbrojtje të grave viktima të dhunës në familje.Në Kosovë nuk ka asnjë
organizatë të vetme joqeveritare që merret ekskluzivisht me mbrojtjen e të drejtave të burrave
dhe me mbrojten e tyre nga dhuna në familje.Njëherësh, nuk ka as ndonjë strehimore për
meshkujt që kanë qenë viktima të dhunës, me çka ata shpesh janë të shtyrë të jetojnë në një kulm
me dhunuesit e tyre.(Arbresha Berisha (2017), Dhuna në familje: Burrat/viktima nën hije dhe pa
përkrahje institucionale. Kosova Live360).
2.2.5 Dhuna / Keqpërdorimi dhe lënia pasdore e të moshuarve
Deri në paraqitjen e iniciativës për trajtimin e problemit për keqpërdorimin e fëmijëve në
çerekun e fundit të shek. 20-të, keqpërdorimi dhe lënia pas dore e më të vjetërve ngeli punë
private, mire e fshehur nga shikimi i shoqërisë. Sot, edhe më shpesh ajo shihet si problem me
rëndësi siç duket se rritet, përshkak se shumë shtete ballafaqohen me popullate që shumë shpejtë
plaket.(Violence Injury Prevention (xxxx), Keqpërdorimi dhe lënia pas dore e personave të
moshuar, WHO INT).Kjo kategori e viktimave ka rritje në mbarë botën..Edhe në Kosovë. Kemi
neglizhencë dhe lënie pas dorësh të kategorive të të moshuarve.Mënyrat e viktimizimit te kesaj
kategorie shoqerore perfshijne:
•

Mosushqimi; Moskujdesi shëndetësor; mosdhënia e medikamenteve;

•

Dukuria e mbylljes për ditë të tëra;
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•

Lënia padorës e higjienës së tyre, por jo vetëm nga familja edhe strehimoret. (Dr.
Ragip Halili (2011), Viktimologjia fq.80-82, Prishtinë)

Personat e moshuar janë në rrezik të lënies pas dore poashtu edhe në institucione siç janë spitalet,
shtëpi të pleqve dhe organizata tjera për kujdes afatgjate.Ngjajshëm me llojet e tjera të dhunës,
maltretimi i më të vjetërve përfshinë keqpërdorim fizik, seksual dhe psiqik poashtu edhe lënie
pas dore. Por, personat më të moshuar janë të ndijshëm edhe në keqpërdorimin ekonomik, ndaj
se të tjerët në mënyrëjo adekuate i shfrytëzojnë mjetet e tyre.(Violence Injury (xxxx),
Keqpërdorimi dhe lënia pas dore e personave të moshuar, WHO INT).Vendet në botë janë në
faza të ndryshme në përgjigjen e tyre nacionale dhe lokale të kujdesit dhe mbrojtjes të personave
të moshuar. Dhe përderisa disa vende ja bashkangjesin keqpërdorimin e personave të moshuar
ligjeve të tyre dhe kanë plotësishtë të zhvilluar sistemin e paraqitjes dhe trajtimin e rasteve të
keqpërdorura, të tjerët kanë përgjegje më të kufizuara. Shërbime sociale- Në përgjithësi, vendet
që ju japin shërbim të të malretuarve, apo personave të lënw pas dore ose të eksploatuar, atë e
kanë bërë nëpërmjet rrjetit të përhershëm të shëndetësisë dhe shërbimeve sociale.Shërbimet e
tilla zakonisht përmbajnë ndihmë mjeksore, juridike, psikologjike dhe financiare, poashtu edhe
ndihmë për banim dhe për pyetje tjera në lidhje me mjedisin. Intervenime tjera përfshijnë,
strehimore për situata urgjente, grupe për përkrahje konkretisht për persona të moshuar të lënë
pas dore dhe linje telefonike për ndihmë. Në disa vende të varfura, ishin bere projekte lokale që
t’i ndihmojnë personave më të moshuar që të planifikojnë programe dhe të zhvillojnë shërbime të
veta.(Violence Injury Prevention (xxxx), Keqpërdorimi dhe lënia pas dore e personave të
moshuar, WHO INT).
2.3. Ligji për mbrotje nga dhuna në familje
Kuvendi i Republikës së Kosovës në mbeshtetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së
Kosovës ka miratuar : Ligjin për Mbrojtje nga Dhuna në Familje. Ky ligj shfuqizon Rregulloren
e UNMIK-ut nr. 2003/12 për mbrojtjen nga dhuna në familje.Ky ligj ka për qëllim parandalimin
e dhunës në familje, në të gjitha format e saj, me masa të përshtatshme ligjore, të pjesëtarëve të
familjes, që janë viktima të dhunës në familje, duke u kushtuar vëmendje të veçantë fëmijëve, të
moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara. Ky ligj, po ashtu, ka për qëllim edhe trajtimin e
kryerësve të dhunës në familje dhe lehtësimin e pasojave.Ky ligj si i tillë në vete përmban 30
nene ndër të cilat përfshin çështje esenciale lidhur me luftimin dhe parandalimin e dhunës në
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familje. Ato nene të cilat në mënyrë direkte lidhen me konceptin e mbrojtjes nga dhuna në
familje përfshijnë juridiksionin e Gjykatës më saktësisht cila gjykatë ka juridiksion lidhur me
kërkesën e parashtruesit ,organet kompetente , masat mbrojtëse ankesat , përgjegjësitë e policies
së Kosovës e shumë cështje tjera të rendësisë së veqantë.
E rëndësisë së veqantë në këtë ligj është edhe programi i Kosovës kundër dhunës në familje që
parasheh se Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale, në bashkëpunim me: Ministrinë e
Shëndetësisë, Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, Ministrinë e
Punëve të Brendshme, Ministrinë e Kulturës, të Rinisë dhe të Sportit dhe me atë të Arsimit, është
përgjegjëse për mbështetjen dhe për ngritjen e strukturave ndihmëse dhe të infrastrukturës së
nevojshme, që shërben për mbështetjen dhe për plotësimin e nevojave të personave ndaj të cilëve
është ushtruar dhuna në familje, përfshirë këtu asistencën sociale dhe shërbimet mjekësore, në
pajtim me legjislacionin në fuqi.(Gazeta Zyrtare e Republikës se Kosovës 2010), Ligji nr.03/L182 për Mbrojtje nga Dhuna në Familje).
2.3.1 “Dhuna në familje” parë në këndvështrimin e nenit 2 KEDNJ
Neni 2 i Konventes Evropiane per te Drejtat e Njeriut :
1. E drejta e çdo njeriu për jetën mbrohet me ligj. Askujt nuk mund t’i privohet qëllimisht
jeta, me përjashtim të rastit, kur zbatohet një vendim me vdekje i dhënë nga një gjykatë,
kur krimi ndëshkohet me këtë dënim nga ligji.
2. Jeta nuk konsiderohet e privuar në kundërshtim me këtë nen në rastet kur ky privim vjen
nga përdorimi i forcës, i bërë absolutisht i domosdoshëm:
a. në mbrojtje të çdo personi nga dhuna e paligjshme;
b. për të kryer një arrestim të ligjshëm ose për të penguar arratisjen e një personi të cilit i
është hequr liria ligjërisht;
c. për të kundërshtuar, në përputhje me ligjin, një trazirë ose kryengritje.(Douwe Korf, E
drejta për jetën. Një udhëzues për zbatimin e Nenit 2 të Konventës Evropiane për të
Drejtat e Njeriut).
Dhuna në familje është konsideruar si një plagë e vjetër e shoqërisë, shpesh herë ende e
pambyllur, e cila i ka rezistuar zhvillimit që shoqëria ka bërë në mbarë botën, duke mos lënë pas
dhe zhvillimin demokratik të shoqërisë shqiptare. Në realitetin e padëshiruar është e
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pashmangshme që çdo ditë të mos shënojë një tjetër viktimë, femër, nënë, bashkëshorte apo
motër. Tashmë, ekziston evidencë e bollshme në literaturë lidhur me pasojat fizike dhe
psikologjike të dhunës në familje, pasoja të cilat, mund të jenë afatshkurtra, afatmesme, ose
afatgjata (Ardita Kolmarku (2016), ESE: “Dhuna në familje” parë në këndvështrimin e nenit 2
KEDNJ (Të drejtës së jetës).Sipas nenit 2 KEDNJ e drejta e çdo njeriu për jetën mbrohet me ligj.
Por krahas parimit të përgjithshëm të mbrojtjes absolute të jetës, në pikën 2 të dispozitës është
parashikuar përjashtimi, në kontekstin “justifikues”, kur privimi nga jeta vjen nga përdorimi i
forcës, që është jo më shumë se absolutisht i domosdoshëm me qëllim përmbushjen e një ndër
qëllimeve alternative që janë:
•

Së pari, mbrojtja e çdo personi nga dhuna e paligjshme;

•

Së dyti, kryerja e një arrestimi të ligjshëm ose për të parandaluar arratisjen e një
personi të ndaluar ligjërisht, dhe

•

Së treti, për të kundërshtuar, në përputhje me ligjin, një trazirë ose kryengritje(Ardita
Kolmarku (2016), ESE: “Dhuna në familje” parë në këndvështrimin e nenit 2 KEDNJ
(Të drejtës së jetës).

2.3.2 Mosbesueshmëria në Policinë e Kosovës
Shoqëria kosovare gjendet në mes të 'vakumit të besimit' dhe vitet e fundit në veçanti e kanë
reflektuarkëtë degradim të besimit që ka arritur pikën më të lartë.Këtë më së miri e ilustron rënia
e besueshmërisë ndaj qeverisë dhe institucioneve në përgjithësi.Nivel të ulët të besimit të
qytetarëve ka edhe ndaj Prokurorisë së Kosovës (29%) dhe Gjykatave të Kosovës (25%).Rasti i
vrasjes së Valbona Ndrecaj në Gjakovë ka hapur debat në opinionin publik për përgjegjshmërinë
e Policisë së Kosovës si instancë e parë e raportimit të problemeve në familje.Perceptimi i
qytetarëve të Kosovës ndaj Policisë së Kosovës (PK) ka shënuar lëvizje në drejtim pozitiv gjatë
vitit 2017, ku nga 56% në 2016 përqindja e respodentëve që i kanë besuar KP-së është rritur në
62%.Një vështrim më i detajuar i rezultateve të BKS 2017 në bazë të gjinisë tregon se gratë i
besojnë Policise se Kosovës më shumë se burrat.Rreth 64% të grave kanë pohuar se i besojnë
plotësisht Policise se Kosoves në krahasim me 59% e të anketuarve burra. Njëra ndër arsyet se
pse gratë i besojnë këtij institucioni mund të jetë i ndërlidhur me faktin se gratë janë më tepër të
predispozuara të mendojnë se mund të jenë viktima të krimit dheshohin mbështetjen në Policine
e Kosoves.Dhuna si dukuri shoqërore nuk prek vetëm femrat, si viktima të dhunës në familje
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mund të shfaqen edhe burrat,fëmijet të moshuarit , por normalisht gjinia femërore janë kategoria
më e prekur nga kjo dukuri negative e shoqerisë. (Dr. Ragip Halili (2011), Viktimologjia f.62-82,
Prishtinë).

Figure 1. Mosbesueshmeria në Policinë e Kosovës.
(Donika Marku & Donika Emini (2018), Dhuna në familje dhe (mos) besueshmëria në Policinë e
Kosovës, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë)

Megjithatë, ky nivel i besimit ndaj Policisë së Kosovës mund të sfidohet nga ngjarja e fundit,
vrasja e Valbona Ndrecaj në Gjakovë, rast i dhunës në familje për të cilin viktima kishte
raportuar vazhdimisht, mirëpo Policia dështoi që t’i ofroj mbrojtje. ( Rasti Pjeter Ndrecaj i
trajtuar ne këtë teme diplome.)Rasti i Valbona Ndrecaj reflekton në faktin që rastet e dhunës në
familje nuk prioritizohen nga Policiae Kosovës dhe për më tepër këto raste nuk pasohen në
hetuesi në bazë të nivelit të rrezikut.Stafi dhe zyrtarët e Policisë së Kosovës kanë dështuar të
kuptojnë dinamikat e abuzimit në familje, si dhe qëndrimet dhe sjellet e autorit të krimit,
precendentit penal dhe sjellet e përgjithshme të tyre në shoqëri.Neglizhenca e Policisë së
Kosovës dhe arsyetimi i mangët në konferencën për media ka ngjallurreagime të ashpra në lidhje
me efikasitetin dhe përgjegjshmërinë e Policisë së Kosovës.Inspektorati Policor i Kosovës ka
marrë iniciativë për të hetuar disa zyrtarë të policisë në Gjakovë përneglizhencë dhe moskryrje të
detyrave. Hetimi i pasuar nga Inspektoriati i Policise se Kosoves rezultoi në deklaratë të
ngjashme me atë të Policisë së Kosovës.Neglizhenca e Policisë së Kosovës dhe e shoqërisë për
t’u përgjigjur me sukses thirrjeve për ndihmë nëraste të dhunës në familje mund të jetë edhe si
rezultat i normalizimit të dhunës në familje brendashoqërisë.Në kuadër të Barometrit Kosovar të
Sigurisë, QKSS ka matur edhe përceptimet e qytetarëve për dhunën në familje.Vetëm 19,85% e
respodendentëve kanë deklaruar se dhuna në familje paraqet rrezik në Kosovë,përcjellur nga
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10,88% që kanë pohuar se është rrezik deri diku, duke arsyetuar se është probem i përgjithshëm
që ekziston në shoqëri mirëpo ata personalisht nuk kanë qenë asnjëherë viktimë edhunës në
familje. Ndërkaq, 69,27% kanë deklaruar se dhuna në familje nuk është aspak rrezik në Kosovë.
Një vështrim më i detajuar i rezultateve në bazë të rajonit tregon se në rajonet e Mitrovicës,
Pejës,Prizrenit, Gjakovës dhe Mitrovicës së Veriut 20%-30% e respodentëve e konsiderojnë
dhunën në familje si rrezik, kurse në rajonin e Prishtinës, Gjilanit dhe Ferizajit kjo përqindje ka
variuar nga 10%-20%.(Donika Marku & Donika Emini (2018), Dhuna në familje dhe (mos)
besueshmëria në Policinë e Kosovës, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë).Dhuna në
familje është fenomen mbarëbotëror. Pranohet gjerësisht se, pavarësisht që edhe burrat mund të
jenë viktima, dhuna në familjeështë dukuri që prek më shumë gratë për shkak të “autoritetit të
pabarabartë historik ndërmjet burrave dhe grave, që mund të ketë çuar në dominimin dhe
diskriminimin ndaj grave nga ana e burrave, si dhe në parandalimin e avancimit të plotë të
grave”.(OSCE (2012), Gjykimi i kërkesave për urdhra për mbrojtje në rastet e dhunës në familje
në Kosovë).

Viktimat e dhunës në familje duhet të dinë se:
•

Kosova ka Ligjin për Mbrojtje nga Dhuna në Familje;

•

Ligji ju garanton mbrojtësin e viktimave;

•

Policia ka njësit të posaçëm që mbron viktimat e dhunës në familje;

•

Prokurorët janë të obliguar në bazë të ligjit të ngrisin akuzë kur ka prova se ka vepër
penale si pasojë e dhunës në familje;

•

Gjykata do të trajtojë dhunën në familje pa diskriminim dhe me efikasitet;

•

Ekzistojnë organe, organizata joqeveritare dhe strehimore që i mbështesin viktimat e
dhunës në familje.(Instituti Gjyqësor i Kosovës (2011), Udhërrëfyes për mbrojtjen e
viktimave të dhunës në familje).

2.4. Zyra për mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave
Themelimi i Zyrës për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave rrjedh nga autoriteti dhe mandati i të
drejtave të njeriut të cituar në rregulloren e UNMIK-ut nr 1999/01 të datës 25 korrik 1999,e
modifikuar nga autoriteti i Përkohshëm i Kosovës dhe Rregullorja e UNMIK-ut nr 2000/15 rreth
themelimit të Departamentit Administrativ të Drejtësisë, i cili ka mbikqyrë Zyrën e Kordinatorit
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për Ndihmë Viktimave të themeluar me Rregulloren e UNMIK-ut nr 2001/4 mbi ndalimin e
Trafikimit me Njerëz në Kosovë,Rregullorja e UNMIK-ut nr 2003/12 mbi Mbrojtjen nga Dhuna
në Familje.Zyra për Mbrojtjen dhe Ndihmë Viktimave [ZMNV] funksionon si e pavarur brenda
Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit. Zyra është përgjegjëse për të siguruar që politikat e ZMNV-së
të jenë në pajtim me politikat e Zyrës së Prokurorit të Shtetit dhe Këshillit Prokurorial të
Kosovës.Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave ka mandate ti institucionalizoj të drejtat e
viktimave të krimit dhe tu ofroj atyre përfaqësim, këshillim dhe përkrahje për të pasur qasje në
sistemin e drejtësisë.
Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave është pasqyrë e suksesit në ofrimin e ndihmës dhe
mbrojtjen e të drejtave të viktimave të krimit,ofrimit të shërbimeve profesionale si dhe krijimin e
një ambijenti më të sigurt për shoqëri dhe të ardhmen e saj. Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë
Viktimave vepron si zyre qendrore në Prishtinë si dhe ka shtatë zyre të vendosura në Prokurorit
Themelore si zyre regjionale.Në kuadër të Zyrës për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave
funksionon edhe komponenta e Mbrojtësve të Viktimave [MV] të cilët punojnë 24 orë në ditë, 7
ditë në javë, duke mbuluar tërë teritorin e Republikës së Kosovës.Mbrojtësit e Viktimave
ndihmojnë dhe përfaqësojnë viktimat e dhunës në familje, trafikimit me qenje njerëzore,
abuzimet dhe keqtrajtimet e fëmijëve, dhunimet, vrasjet, si dhe viktimat tjera të krimit.(
Republika e Kosovës, Zyra për Mbrojtjen dhe Ndihmën e Viktimave, 12 Vita në shërbim të
viktimave të krimit, Buletini nr I – VITI -2014).
2.4.1 Kërkesa e parashtruar ZMNV – Të dhënat statistikore në formë tabelare lidhur me
dhunën në familje në nivel nacional dhe regjional për vitet 2016/2017/2018

Në kuadër të punimit përfshihet edhe kërkesa e drejtuar Zyrës për Mbrojtje dhe Ndihmë
Viktimave me saktësisht z.Basri Kastrati i cili është menaxher i Zyrës për Mbrojtje dhe Ndihmë
Viktimave.
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Regjion
ii
Prishtin
Regjion
es
ii
Gjilanit
Regjion
ii
Regjion
Ferizajit
ii
Prizreni
Regjion
iti
Gjakov
es
Regjion
i i Pejes
ii
Mitrovi
ces

ZMNV - Rastet e Dhunes ne familje Janar
Dhjetor 2016
Dhunë në Familje

Kërkesa te parashtruara te Urdhërave Mbrojtjes
ne Gjykata nga Mbrojesit e Viktimave
Kërkesa te parashtruara për Urdhër Mbrojtje
Emergjente ne Gjykata nga Mbrojtesit e
Viktimave
Urdhera Mbrojtes te perkohshem Emergjent
Urdhera Mbrojtes të miratuara me Aktvendim
gjyqesor
Urdhera Mbrojtes të refuzuara me Aktvendim
gjyqesor
Urdhera Mbrojtes te terhjequra nga palet me
aktvendim gjyqesor
Shkelje e Kerkesave te Urdherave Mbrojtes

202

89

89

23

25

31

83
6
14

Total

146 107 131 164 182

1021

23

65

50

152 110

512

2

3

10

11
1

107
1

18

56

56

88

301

3

2

4

1

16

4
2

9
9

9
1

85
3

121
18

25

3

Table 1(Kërkesë – Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave, rastet e dhunës në familje në formë
tabelare 2016/2017/2018)

Në bazë të dhënave tabelare statistikore të ZMNV:
Në vitin 2016 rastet e dhunës në familje në total kanë arritur shifrën 1021 raste të raportuara dhe
që janë në evidencat e ZMNV.Për dallim nga viti 2016, rastet e dhunës në familje në total në
vitin 2017 kanë arritur shifrën prej 1081 të raportuara dhe të evidentuara në ZMNV,pra nuk është
një dallim shumë i madh më saktësisht 60 raste të dhunes në familje të raportuara më shumë.Viti
2018 ka një rritje enorme të rasteve të dhunës në familje të evidentuara nga ZMNV duke arritur
një shifër prej 1313 raste.Ajo që na bënë të kuptojmë nga kjo është se viti 2018 ka një rritje
shumë të madhe të rasteve të dhunës në familje për dallim nga viti 2016 dhe 2017.Për dallim nga
viti 2016, viti 2018 ka rreth 292 raste më shumë , ndërsa për dallim nga viti 2017 viti 2018
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numëron 232 raste më shumë, duke lënë të kuptohet se numri i rasteve të raportuara të dhunës në
familje po shkon vit pas viti duke u rritur.
Ne vitin 2016 regjioni më i prekur nga dhuna në familje në baze të statistikave të ZMNV është
regjioni i Prishtinës me 202 raste, e ndjekur nga regjioni i Mitrovicës me 182 raste,pastaj regjioni
i Pejës me 164 raste, për të vazhduar me regjionin e Ferizajit me 146 raste, regjioni i Gjakovës
me 131 raste, regjioni i Prizrenit me 107 raste dhe në fund regjioni më me pak raste të
evidentuara të dhunës në familje regjioni i Gjilanit me 89 raste të tilla.Pra në vitin 2016 regjioni
më i prekur nga dhuna në familje është regjioni i Prishtinës, ndërsa regjioni më pak i prekur nga
kjo dukuri është regjioni i Gjilanit.
Në vitin 2017, regjioni më i prekur nga dhuna në familje në baze të statistikave të ZMNV është
përsëri regjioni i Prishtinës me 231 raste, pas regjionit të Prishtinës në vendin e dytë në vitin
2017 është regjioni i Pejës me 207 raste,pastaj regjioni i Mitrovicës me 198 raste,regjioni i
Prizrenit me 143 raste,regjioni i Ferizajit me 109 raste, regjioni i Gjakovës me 97 raste dhe ne
fund përseri regjioni më me pak raste te evidentuara nga dhuna ne familje në vitin 2017 është
regjioni i Gjilanit me 96 raste. Karakteristikë e vitit 2017 sa i përket dhunës në familje është se
rritje enorme ka pasur regjioni i Pejës ku nga 164 raste në vitin 2016, në vitin 2017 ka arritur
shifren deri në 207 raste të evidentuara nga ZMNV. Edhe në vitin 2017 regjioni i Prishtinës
mban vendin e parësa i përket dhunës në familje.
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Table 2 Tabela 3.ZMNV – Rastet e Dhunës në familje, Janar-Dhjetor 2017.
(Kërkesë – Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave, rastet e dhunës në familje në formë
tabelare 2016/2017/2018)

Në vitin 2018 në bazë të dhënave statistikore të ZMNV regjioni më i prekur nga dhuna në
familje është Prishtina me një shifër prej 235 rasteve,regjioni i Prishtinës pasohet nga regjioni i
Mitrovicës me 218 raste , regjioni i Pejës me 211 raste, regjioni i Gjilanit me 202 raste , regjioni i
Gjakovës me 157 raste, regjioni i Prizrenit me 146 raste dhe në fund regjioni i Ferizajit me 144
raste.Pra në vitin 2018 përsëri regjioni i Prishtinës është regjioni më i prekur nga dhuna në
familje, ndërsa regjioni më pak i prekur është regjioni i Ferizajit.Shqetësuese është fakti se
regjioni i Gjilanit ka shënuar rritje enorme në vitin 2018 sa i përket rasteve të dhunës në familje
të evidentuara nga ZMNV, duke pasur parasysh se në vitin 2016 dhe 2017 ishte regjioni më pak i
prekur nga kjo dukuri.
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Table 3. Table 4 ZMNV – Rastet e Dhunës në familje, Janar-Dhjetor 2018.
(Kërkesë – Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave, rastet e dhunës në familje në formë
tabelare 2016/2017/2018)

Në bazë të statistikave të marra nga ZMNV mund të nxerrim si përfundim se shqetësuese është
fakti se vit pas viti rastet e dhunës në familje kanë pësuar rritje enorme qoftë në nivel të Kosovës
në pergjithesi por edhe në nivel regjional.Duke parë që viti 2018 ka pasur rritje enorme të rasteve
të dhunës në familje qoftë në nivel Kosove apo nivel regjional na bënë të kuptojmë se kemi të
bëjmë me një rritje të madhe të dhunës në familje, por kemi të bëjmë edhe me një vetëdijësim të
popullsisë lidhur me raportimin e kësaj dukurie shoqërore.( Kërkesë – Zyra për Mbrojtje dhe
Ndihmë Viktimave, rastet e dhunës në familje në formë tabelare 2016/2017/2018).
2.5 Statistikat e marra nga Zyra e Informimit të Policisë së Kosovës për Dhunën në Familje
në Kosovë gjatë viteve 2016/2017/2018
Lidhur me kërkesën drejtuar policisë së Kosovës, saktësisht zyrës së informimit të Policisë për
dhunën në familje gjatë viteve 2016/2017/2018, në këtë punim i kam paraqitur të dhënat
statistikore të policisë lidhur me këtë dukuri shoqërore.
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2.5.1 Rastet e dhunës në familje gjatë vitit 2016 në tërë territorin e Kosovës
Rastet e dhunës në familje në rajonin e Prishtinës:
Në muajin Janar 18 raste, në muajin Shkurt 19 raste, në muajin Mars 23 raste, në muajin Prill 11
raste, në muajin Maj 28 raste, në muajin Qershor 18 raste, në muajin Korrik 24 raste, në muajin
Gusht 16 raste, në muajin Shtator 21 raste , për muajin tetor, nëntor dhe dhjetor nuk ka
informata. Në total numri i rasteve të dhunës në familje të evidentuara nga ana e policise së
Kosovës në rajonin e Prishtinës është 178 raste.
Rastet e dhunës në familje në rajonin e Gjilanit :
Në muajin Janar 14 raste, në muajin Shkurt 11 raste, në muajin Mars 19 raste, në muajin Prill 4
raste, në muajin Maj 10 raste, në muajin Qershor 17 raste, në muajin Korrik 10 raste, në muajin
Gusht 19 raste, në muajin Shtator 12 raste , në muajin tetor 9 raste,në muajin nëntor 12 raste dhe
në muajin dhjetor 5 raste. Në total numri i rasteve të dhunes në familje të evidentuara nga ana e
policisë së Kosovës në rajonin e Gjilanit është 142 raste.
Rastet e dhunës në familje në rajonin e Ferizajit:
Në muajin Janar 18 raste, në muajin Shkurt 10 raste, në muajin Mars 15 raste, në muajin Prill 9
raste, në muajin Maj18 raste, në muajin Qershor 12 raste, në muajin Korrik 11 raste, në muajin
Gusht 19 raste, në muajin Shtator 10 raste , për muajin tetor, nëntor dhe dhjetor nuk ka
informata. Në total numri i rasteve të dhunes në familje të evidentuara nga ana e policisë së
Kosovës në rajonin e Ferizajit është 122 raste.
Rastet e dhunës në familje në rajonin e Pejës:
Në muajin Janar 12 raste, në muajin Shkurt 5 raste, në muajin Mars 7 raste, në muajin Prill 3
raste, në muajin Maj 10 raste, në muajin Qershor 3 raste, në muajin Korrik 8 raste, në muajin
Gusht 8 raste, në muajin Shtator 9 raste , për muajin Tetor, Nëntor dhe Dhjetor nuk ka informata.
Në total numri i rasteve të dhunës në familje të evidentuara nga ana e policisë së Kosovës në
rajonin e Pejës është 65 raste.
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Rastet e dhunës në familje në rajonin e Gjakovës:
Në muajin Janar 10 raste, në muajin Shkurt 2 raste, në muajin Mars 8 raste, në muajin Prill 9
raste, në muajin Maj 8 raste, në muajin Qershor 11 raste, në muajin Korrik 14 raste, në muajin
Gusht 13 raste, në muajin Shtator 5 raste , në muajin Tetor 8 raste ,në muajin Nëntor 7 raste dhe
në muajin Dhjetor 1 rast. Në total numri i rasteve të dhunës në familje të evidentuara nga ana e
policisë së Kosovës në rajonin e Gjakovës është 96 raste.
Rastet e dhunës në familje në rajonin e Prizrenit:
Në muajin Janar 16 raste, në muajin Shkurt 9 raste, në muajin Mars 13 raste, në muajin Prill 18
raste, në muajin Maj 10 raste, në muajin Qershor 18 raste, në muajin Korrik 24 raste, në muajin
Gusht 17 raste, në muajin Shtator 19 raste , për muajin Tetor, Nëntor dhe Dhjetor nuk ka
informata. Në total numri i rasteve të dhunës në familje të evidentuara nga ana e policisë së
Kosovës në rajonin e Prizrenit është 145 raste.
Rastet e dhunës në familje në rajonin e Mitrovicës:
Në muajin Janar 11 raste, në muajin Shkurt 6 raste, në muajin Mars 9 raste, në muajin Prill 7
raste, në muajin Maj 4 raste, në muajin Qershor 8 raste, në muajin Korrik 7 raste, në muajin
Gusht 9 raste, në muajin Shtator 5 raste , në muajin Tetor 6 raste, në muajin Nëntor 5 raste për
muajin Dhjetor nuk ka informata. Në total numri i rasteve të dhunës në familje të evidentuara
nga ana e policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës është 77 raste.
Rastet e dhunës në familje në rajonin e Mitrovicës – Veriu:
Në muajin Janar 6 raste, në muajin Shkurt 9 raste, në muajin Mars 7 raste, në muajin Prill 6 raste,
në muajin Maj 4 raste, në muajin Qershor 1 rast, në muajin Korrik 1 rast, në muajin Gusht 6
raste, në muajin Shtator 5 raste , për muajin Tetor, Nëntor dhe Dhjetor nuk ka informata. Në total
numri i rasteve të dhunës në familje të evidentuara nga ana e policisë së Kosovës në rajonin e
Prishtinës është 45 raste.
Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosoves për muajin Janar ishte : 105;
Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Shkurt ishte : 71;
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Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Mars ishte : 101;
Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Prill ishte : 67;
Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Maj ishte : 92;
Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Qershor ishte : 88;
Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Korrik ishte : 92;
Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Gusht ishte : 115;
Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Shtator ishte : 86;
Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Tetor ishte : 23;
Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Nëntor ishte : 24;
Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Dhjetor ishte : 6;
Atëherë, totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për vitin 2016 është :
870 raste.
Table 5. ZIMP, Rastet e Dhunës në familje 2016
(Kërkesë , Zyra e Informimit të Policisë , Rastet e Dhunës në Familje në formë tabelare për vitet
2016/2017/2018)
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2.5.2 Rastet e dhunës në familje gjatë vitit 2017 në tërë territorin e Kosovës
Rastet e dhunës në familje në rajonin e Prishtinës
Në muajin Janar 32 raste, në muajin Shkurt 22 raste, në muajin Mars 17 raste, në muajin Prill 17
raste, në muajin Maj 21 raste, në muajin Qershor 34 raste, në muajin Korrik 37 raste, në muajin
Gusht 32 raste, në muajin Shtator 29 raste , në muajin tetor 23 raste ,në muajin nëntor 16 raste
dhe në muajin dhjetor 18 raste. Në total numri i rasteve të dhunës në familje të evidentuara nga
ana e policisë së Kosovës në rajonin e Prishtinës kap shifrën e 298 rasteve.
Rastet e dhunës në familje në rajonin e Gjilanit:
Në muajin Janar 7 raste, në muajin Shkurt 15 raste, në muajin Mars 18 raste, në muajin Prill 14
raste, në muajin Maj 11 raste, në muajin Qershor 12 raste, në muajin Korrik 23 raste, në muajin
Gusht 17 raste, në muajin Shtator 11 raste , në muajin tetor 16 raste ,në muajin nëntor 8 raste dhe
në muajin dhjetor 17 raste. Në total numri i rasteve të dhunës në familje të evidentuara nga ana e
policisë së Kosovës në rajonin e Prishtinës kap shifrën e 169 rasteve.
Rastet e dhunës në familje në rajonin e Ferizajit:
Në muajin Janar 9 raste, në muajin Shkurt 4 raste, në muajin Mars 16 raste, në muajin Prill 10
raste, në muajin Maj 7 raste, në muajin Qershor 6 raste, në muajin Korrik 9 raste, në muajin
Gusht 15 raste, në muajin Shtator 12 raste , në muajin tetor 18 raste ,në muajin nëntor 21 raste
dhe në muajin dhjetor 9 raste. Në total numri i rasteve të dhunës në familje të evidentuara nga
ana e policisë së Kosovës në rajonin e Ferizajit kap shifren e 136 rasteve.
Rastet e dhunes në familje në rajonin e Gjakovës:
Në muajin Janar 10 raste, në muajin Shkurt 11 raste, në muajin Mars 9 raste, në muajin Prill 8
raste, në muajin Maj 11 raste, në muajin Qershor 7 raste, në muajin Korrik 13 raste, në muajin
Gusht 13 raste, në muajin Shtator 8 raste , në muajin tetor 3 raste ,në muajin Nëntor 3 raste dhe
në muajin dhjetor 7 raste. Në total numri i rasteve të dhunës në familje të evidentuara nga ana e
policisë së Kosovës në rajonin e Gjakovës kap shifren e 103 rasteve.

26

Rastet e dhunës në familje në rajonin e Pejës:
Në muajin Janar 19 raste, në muajin Shkurt 11 raste, në muajin Mars 14 raste, në muajin Prill 19
raste, në muajin Maj 18 raste, në muajin Qershor 26 raste, në muajin Korrik 17 raste, në muajin
Gusht 23 raste, në muajin Shtator 18 raste , në muajin tetor 19 raste ,ne muajin nëntor 13 raste
dhe në muajin dhjetor 14 raste. Në total numri i rasteve të dhunës në familje të evidentuara nga
ana e policisë së Kosovës në rajonin e Pejës kap shifrën e 211 rasteve.
Rastet e dhunës në familje në rajonin e Prizrenit:
Në muajin Janar 26 raste, në muajin Shkurt 14 raste, në muajin Mars 20 raste, në muajin Prill 16
raste, në muajin Maj 20 raste, në muajin Qershor 25 raste, ne muajin Korrik 20 raste, ne muajin
Gusht 24 raste, në muajin Shtator 15 raste , në muajin tetor 18 raste ,në muajin nëntor 25 raste
dhe në muajin dhjetor 19 raste. Në total numri i rasteve të dhunës në familje të evidentuara nga
ana e policisë së Kosovës në rajonin e Prizrenit kap shifrën e 242 rasteve.
Rastet e dhunës në familje në rajonin e Mitrovicës – Jugu:
Në muajin Janar 7 raste, në muajin Shkurt 6 raste, në muajin Mars 3 raste, në muajin Prill 4 raste,
në muajin Maj 11 raste, në muajin Qershor 3 raste, në muajin Korrik 12 raste, në muajin Gusht 4
raste, në muajin Shtator 7 raste , në muajin tetor 6 raste ,në muajin nentor 4 raste dhe në muajin
dhjetor 6 raste. Në total numri i rasteve të dhunës në familje të evidentuara nga ana e policisë së
Kosovës në rajonin e Mitrovicës - Jugu kap shifrën e 73 rasteve.
Rastet e dhunës në familje në rajonin e Mitrovicës – Veriu:
Në muajin Janar 2 raste, në muajin Shkurt 2 raste, në muajin Mars 2 raste, në muajin Prill 4 raste,
në muajin Maj 6 raste, në muajin Qershor 1 raste, në muajin Korrik 4 raste, në muajin Gusht 6
raste, në muajin Shtator 5 raste , në muajin tetor 1 raste ,në muajin nëntor 1 raste dhe në muajin
dhjetor 3 raste. Në total numri i rasteve të dhunes në familje të evidentuara nga ana e policisë së
Kosovës në rajonin e Mitrovicës – Veriu kap shifrën e 37 rasteve.
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Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Janar ishte : 112;
Totali i rasteve të dhunës ne familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Shkurt ishte : 85;
Totali i rasteve të dhunës ne familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Mars ishte : 99;
Totali i rasteve të dhunës ne familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Prill ishte : 92;
Totali i rasteve të dhunës ne familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Maj ishte : 105 ;
Totali i rasteve të dhunës ne familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Qershor ishte : 114 ;
Totali i rasteve të dhunës ne familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Korrik ishte : 135 ;
Totali i rasteve të dhunës ne familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Gusht ishte : 134 ;
Totali i rasteve të dhunës ne familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Shtator ishte : 105;
Totali i rasteve të dhunës ne familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Tetor ishte : 104;
Totali i rasteve të dhunës ne familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Nëntor ishte : 91;
Totali i rasteve të dhunës ne familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Dhjetor ishte : 93;
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Table 6. ZIMP, Rastet e Dhunës në familje 2017
(Kërkesë , Zyra e Informimit të Policisë , Rastet e Dhunës në Familje në formë tabelare për vitet
2016/2017/2018)

Atëherë, totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për vitin 2017 është :
1268 raste. Ku për dallim nga viti 2016 vrehet një shtim i rasteve të dhunës në familje të
evidentuara nga policia e Kosovës.
2.5.3 Rastet e dhunës në familje gjatë vitit 2018 në tërë territorin e Kosovës

Rastet e dhunës në familje në rajonin e Prishtinës:
Në muajin Janar 41 raste, në muajin Shkurt 21 raste, në muajin Mars 34 raste, në muajin Prill 31
raste, në muajin Maj 29 raste, në muajin Qershor 35 raste, në muajin Korrik 34 raste, në muajin
Gusht 72 raste, në muajin Shtator 43 raste , në muajin tetor 29 raste ,në muajin nëntor 41 raste
dhe në muajin dhjetor 32 raste. Në total numri i rasteve të dhunes në familje të evidentuara nga
ana e policisë së Kosovës në rajonin e Prishtinës kap shifrën e 442 rasteve.
Rastet e dhunës në familje në rajonin e Gjilanit:
Në muajin Janar 15 raste, në muajin Shkurt 10 raste, në muajin Mars 21 raste, në muajin Prill 8
raste, në muajin Maj 12 raste, në muajin Qershor 17 raste, në muajin Korrik 27 raste, në muajin
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Gusht 21 raste, në muajin Shtator 15 raste , në muajin tetor 26 raste,në muajin nëntor 15 raste
dhe në muajin dhjetor 24 raste. Në total numri i rasteve të dhunës në familje të evidentuara nga
ana e policisë së Kosovës në rajonin e Gjilanit kap shifrën e 211 rasteve.
Rastet e dhunës në familje në rajonin e Ferizajit:
Në muajin Janar 12 raste, në muajin Shkurt 11 raste, në muajin Mars 11 raste, në muajin Prill 15
raste, në muajin Maj 17 raste, në muajin Qershor 19 raste, në muajin Korrik 17 raste, në muajin
Gusht 23 raste, në muajin Shtator 14 raste , në muajin Tetor 15 raste ,në muajin Nëntor 15 raste
dhe në muajin Dhjetor 9 raste. Në total numri i rasteve të dhunës në familje të evidentuara nga
ana e policisë se Kosovës në rajonin e Prishtinës kap shifrën e 211 rasteve.
Rastet e dhunës në familje në rajonin e Gjakovës:
Në muajin Janar 6 raste, në muajin Shkurt 9 raste, në muajin Mars 7 raste, në muajin Prill 9 raste,
në muajin Maj 6 raste, në muajin Qershor 9 raste, në muajin Korrik 17 raste, në muajin Gusht 18
raste, në muajin Shtator 11 raste , në muajin Tetor 16 raste ,në muajin Nëntor 12 raste dhe në
muajin Dhjetor 13 raste. Në total numri i rasteve të dhunës në familje të evidentuara nga ana e
policisë së Kosovës në rajonin e Gjakovës kap shifrën e 133 rasteve.
Rastet e dhunës në familje në rajonin e Pejës:
Në muajin Janar 17 raste, në muajin Shkurt 9 raste, në muajin Mars 10 raste, në muajin Prill 9
raste, në muajin Maj 18 raste, në muajin Qershor 20 raste, në muajin Korrik 22 raste, në muajin
Gusht 31 raste, në muajin Shtator 14 raste , në muajin tetor 15 raste ,në muajin Nëntor 13 raste
dhe në muajin Dhjetor 10 raste. Në total numri i rasteve të dhunës në familje të evidentuara nga
ana e policisë së Kosovës në rajonin e Prishtinës kap shifrën e 188 rasteve.
Rastet e dhunës në familje në rajonin e Prizrenit:
Në muajin Janar 21 raste, në muajin Shkurt 15 raste, në muajin Mars 19 raste, në muajin Prill 18
raste, në muajin Maj 14 raste, në muajin Qershor 22 raste, në muajin Korrik 17 raste, në muajin
Gusht 30 raste, në muajin Shtator 25 raste , në muajin Tetor 18 raste ,në muajin Nëntor 35 raste
dhe në muajin Dhjetor 17 raste. Në total numri i rasteve të dhunës në familje të evidentuara nga
ana e policisë së Kosovës në rajonin e Prizrenit kap shifrën e 251 rasteve.
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Rastet e dhunës në familje në rajonin e Mitrovicës:
Në muajin Janar 7 raste, në muajin Shkurt 6 raste, në muajin Mars 3 raste, në muajin Prill 7 raste,
në muajin Maj 4 raste, në muajin Qershor 9 raste, në muajin Korrik 9 raste, në muajin Gusht 12
raste, në muajin Shtator 7 raste , në muajin Tetor 11 raste ,në muajin Nëntor 4 raste dhe në
muajin dhjetor 8 raste. Në total numri i rasteve të dhunës në familje të evidentuara nga ana e
policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës kap shifrën e 87 rasteve.
Rastet e dhunës në familje në rajonin e Mitrovicës - Veriu:
Në muajin Janar 2 raste, në muajin Shkurt 4 raste, në muajin Mars 2 raste, në muajin Prill 5 raste,
në muajin Maj 4 raste, në muajin Qershor 5 raste, në muajin Korrik 5 raste, në muajin Gusht 5
raste, në muajin Shtator 5 raste , në muajin Tetor 3 raste ,në muajin Nëntor 3 raste dhe në muajin
dhjetor 8 raste. Në total numri i rasteve të dhunes në familje të evidentuara nga ana e policisë së
Kosovës në rajonin e Mitrovicës - Veriu kap shifrën e 51 rasteve.
Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Janar ishte : 121;
Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Shkurt ishte : 85;
Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Mars ishte : 107;
Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Prill ishte : 102;
Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Maj ishte : 104 ;
Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Qershor ishte : 136 ;
Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Korrik ishte : 148 ;
Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Gusht ishte : 212 ;
Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Shtator ishte : 134;
Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Tetor ishte : 133;
Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Nentor ishte : 138;
Totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për muajin Dhjetor ishte : 121;
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Table 7. ZIMP, Rastet e Dhunës në familje 2018
(Kërkesë , Zyra e Informimit të Policisë , Rastet e Dhunës në Familje në formë tabelare për vitet
2016/2017/2018)

Atëherë, totali i rasteve të dhunës në familje në tërë territorin e Kosovës për vitin 2018 është :
1541 raste. Që le të kuptohet se vit pas viti numri i rasteve të dhunes në familje po shënon rritje
ndërsa regjioni më i prekur nga kjo dukuri mbetet regjioni i Prishtinës.(Kërkesë , Zyra e
Informimit të Policisë , Rastet e Dhunës në Familje në formë tabelare për vitet 2016/2017/2018).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Si cdo punim tjetër edhe ky punim është ndërtuar duke tentuar që të gjejë përgjigje për pytje të
ndryshme apo për gjetjen e zgjidhjeve për probleme lidhur me dhunën në familje. Si të tilla në
numër janë të shumta, por punimi është i ndërtuar duke u ndalur në disa probleme më kryesore.
Si problem kryesor në këtë punim shfaqet çështja se cila kategori viktimizohet më së shumti në
shoqërinë tonë. Cështje tjeter është ajo se a viktimizohen edhe burrat e kategoritë tjera në
shoqërinë tonë apo janë vetëm gratë ato të cilat viktimizohen. Problem në vete është edhe çështja
se sa trajtohen kategoritë e viktimizuara nga institucionet shtetërorë më saktësisht policia dhe
institucionet tjera përkatëse.Mirëpo, ajo që më së shumti e ka kompletuar këtë punim është
përfshirja e statistikave për rastet e dhunës në familje gjatë viteve 2016/2017/2018 marrë nga
ZIMP respektivisht ZMNV , statistika të cilat kanë bërë më të lehtë zgjidhjen e problemeve
përkatësisht marrjen e përgjigjeve lidhur me këtë dukuri negative shoqërore.
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4.METODOLOGJIA
Për studimin dhe analizimin e dhunës në familje janë aplikuar metoda të ndryshme, sepse vetëm
ne këtë mënyrë mund t’i qasemi dhe t’a shpjegojmë në tërsi një fenomen kaq negativ të
shoqërisë.Metodat e përdorura në këtë punim janë: metoda përshkruese, ,metoda statistikore,
metoda krahasuese apo komparative.
Metoda përshkruese – gjatë trajtimit të dhunës në familje kam përdorur metodën përshkruese
duke u ndaluar në në një përshkrim tëdetajuar , të plotë, dhe gjithëpërfshirës të kësaj dukurie.
Qëllimi i përdorimit të kësaj metode ka nënkuptuar se përshkrimi i dhunës , formave të saj,
kategorite e viktimizuara e të tjera të ketë vlerë e jo vetëm të jetë një përshkrim, ngase funksioni
i përdorimit të kësaj metode ka qenë të zbulojë shkaqet dhe pasojat e kësaj dukurie , në mënyrë
që në bazë të rezultateve të nxirren konkluzione,fakte apo te dhëna.
Metoda statistikore – shfrytëzimi i kësaj metode e ka bërë më të kompletuar këtë punim. Pra
duke shfrytëzuar këtë metodë në mënyrë statistikore kam paraqitur rastet e dhunës në familje
duke iu referuar rasteve të dhunës të marra nga kërkesa drejtuar ZMNV – Zyrës për Mbrojtje dhe
Ndihmë të Viktimave dhe ZIMP - Zyrës së Informimit të Policisë ku me anë të statistikave që mi
kanë dërguar dhe të cilat i disponojnë këto institucione kam kuptuar më shumë dhe kam
paraqitur rastet e dhunës në familje në Kosovë gjatë viteve 2016/2017/2018, statistika që
tregojnë se rastet e dhunës në familje cdo vit e më tepër janë më të shpeshta në numër , por edhe
vetëdijësimi i popullsisë është rritur vit pas viti lidhur me lajmërimin e kësaj dukurie.
Metoda krahasuese ( Komparative ) – pa shfrytëzimin e kësaj metode trajtimi i dhunës në familje
do të kishte një qasje jo adekuate dhe jo serioze, sepse janë krahasimet ato të cilat na bëjnë të
kuptojmë faktin se në cilin vit ka pasur raste më të shpeshta të dhunës në familje apo cili regjion
i Kosovës ka qenë më i prekur nga kjo dukuri. Kështu me anë të kësaj metode në këtë punim
është bërë krahasimi i rasteve të dhunës në familje në vitet 2016/2017/2018, gjithashtu me anë të
kësaj metode është bërë edhe krahasimi mes regjioneve të Kosovës më saktësisht në atë se cili
regjion është më pak i prekur apo më shumë i prekur nga kjo dukuri negative shoqërore.
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5.KONKLUZIONE/ REKOMANDIME
Dhuna në familje përbën një nga format më të rënda të abuzimit të shoqërisë tonë dhe jo vetëm,
dhuna në familje duhet të kuptohet si një fenomen mbarëbotëror. Dhuna në familje është, para së
gjithash, një brengë nga aspekti i të drejtave të njeriut. Ajo cka synon ky punim është të kuptohet
edhe cështja se pavarësisht që edhe burrat mund të jenë viktima, dhuna në familje është dukuri
që prek më shumë gratë për shkak të “autoritetit të pabarabartë historik ndërmjet burrave dhe
grave, mirëpo duhet të kuptohet se dhuna si dukuri shoqërore nuk prek vetëm femrat, si viktima
të dhunës në familje mund të shfaqen edhe burrat,fëmijet të moshuarit , por normalisht gjinia
femërore janë kategoria më e prekur nga kjo dukuri negative e shoqerisë tone siq është theksuar
edhe në këtë punim.Në fillim kemi folur lidhur me kuptimin e dhunës në familje, duke e vënë në
theks të veqantë atë se në Kosovë dhuna në familje përkufizohet si çdo veprim i qëllimshëm apo
mosveprim që rezulton në keqtrajtim fizik, psikik, seksual,ekonomik apo forma tjera te
keqtrajtimit tek viktimat.
Si rezultat i hulumtimit dhe analizimit të literaturave, materialeve të ndryshme, në veçanti të të
dhënave që posedojnë institucionet pergjegjese si Policia e Kosovës dhe Zyra për Mbrojtje dhe
Ndihmë Viktimave mund të vimë në përfundim se dukuria e dhunës në familje vit pas viti po
rritet ,ndërsa në anen tjeter lufta dhe parandalimi i dhunës në familje lë për të deshiruar. Aspekti
pozitiv i rritjes se rasteve të dhunes në familje të evidentuara nga institucionet përgjegjëse në
vitet e fundit mund të themi se është një dozë vetëdijësimi i popullsise lidhur me raportimin e
kësaj dukurie.Nuk mund të lihej pa përmendur edhe Ligji për Mbrojtje nga Dhuna në Familje më
saktësisht disa nene të këtij ligji, me të vetmin qëllim të ligjit parandalimin e dhunës në familje
me masa të përshtatshme ligjore.
Ajo cka e plotëson edhe më shumë këtë punim është përfshirja në punim rastin e njohur të Pjetër
Ndrecaj, por edhe rastin ndërkombetar Civek kundër Turqisë.Sa i përket rastit të parë në menyrë
të detajuar kuptohet se kemi të bëjmë me një dhunë të vazhdushme në familje dhe me një
neglizhencë të institucioneve shtetërore në këtë rast të Policisë së Kosovës. Me përfshirjen e këtij
rasti në këtë punim është synuar të tregohet se në qoftë se institucionet që janë përgjegjëse lidhur
me raste të caktuara nuk e kryejnë punën e tyre me profesionalizëm dhe në mënyrë të shpejtë pas
një kohe mund të jetë vonë dhe njerëzit të përfundojne me vdekje siq është rasti i Valbonës dhe
fëmijes së saj.Rasti i dyte është trajtuar për të arsyetuar ata që thuhet se dhuna në familje është
35

fenomen global duke lënë të kuptohet se e gjithë bota përballet me këtë dukuri negative.Duke
studiuar dhe analizuar literaturën, materialet por më së shumti statistikat që kam marr nga Policia
e Kosovësdhe Zyra per Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave shihet se vëllimi i kesaj dukuri
ndryshon vit pas viti por edhe regjion nga regjioni dhe absolutisht paraqet një situatë shqetësuese
lidhur me atë se si do të trajtohet kjo dukuri negative në vitet e ardhshme.
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6.SHTOJCË/ RASTI PJETËR NDRECAJ
Mbrëmjen e 7 gushtit të 2018-tës, Pjetër Nrecaj vrau me armë zjarri gruan dhe vajzën e tij 9
vjeçare në fshatin Brekoc të Gjakovës, derisa viktima, Valbona Marku, po qëndronte në shtëpinë
e vëllezërve së bashku me fëmijët.
Pas orës 21 të mbremjes Valbona Ndrecaj 34 vjeqare dhe vajza e saj e saj 9 vjeqare Klara kishin
mbetur të vdekura nga bashkshorti përkatësisht babau i tyre.Pas dite Valbona merr një mesazh në
telefon me tekstin : “ Tash të pret një dhuratë e bukur ty dhe lalushit do ti dhemb zemra”. Kishin
qenë fjalet e Pjetrit në një mesazh telefonik para se të kryente vrasjen e saj dhe vajzës së tyre.
Valbona dhe Pjetër Ndrecaj ishin martuar në vitin 2002, ata kishin 5 fëmijë,4 vajza dhe një
djalë.Valbona në vitin e fundit kishte filluar të rrëfente dhunen dhe presionin psiqik që kishte
përjetuar në martesën me Pjetër Ndrecaj.Një plumb i lënë nga Pjetri disa muaj para vrasjes kishte
qenë paralajmrim se ai një ditë do të drejtonte armën ndaj asaj familje.
Rrëfimi i vëllaut të Valbona Marku Ndrecaj, Kujtim Marku –Kena kërku nga shteti që ai person
mos me na qëndru afër familjes tonë , mos me na bo presion mos me na bo shantazh , por shteti
nga kjo anë na nejti largë, shteti ka mendu se ne kemi nevojë për shtëpi, ndërsa ne iu kemi tregu
se Pjeter Ndrecaj është një person që nuk qëndron asnjëherë pa pistolet dhe përgjigja e shtetit ka
qenë në rregull se ne do mirremi me këtë punë. Disa policë së bashku me Pjetër Ndrecaj kanë
ardhur tek shtëpia ime për mi marrë 2 femijë qe ishin në përkujdesje të Valbones pa asni urdhër
qoftë të prokurorisë apo të policisë, sepse Ndrecaj ju kish thënë se fëmijët dëshirojnë me ardh me
mua por une dhe motra ime e ndjerë nuk po e lejojmë një gjë të tillë.
Rrëfimi i vëllaut tjetër të Valbona Markut Shkelzen Marku – Gjithcka qfarë kemi dashtë me pas
ka qenë marrëdhënie e mirë me Pjeter Ndrecaj se ai ka qenë edhe babai i mbesave tona, por ai
vazhdimisht ka qenë duke thënë se ju nuk më njihni mua nuk e dini kush jom une.Ai thoshte se
ju nuk po e leni Valbonën me u kthy tek unë dhe se ajo ka deshirë të kthehet tek unë.Ne kemi
qenë vazhdimisht të kërcenum nga ana e tij , ai nuk ka lëviz asnjëhere pa armë dhe shumë herë e
ka parkuar veturën e tij jashtë shtepisë sonë, po arsyet si kemi ditë asnjëherë.Vllau duke qenë i
kërcenum e ka lenë edhe punën sepse kërcenimet nga ai dhe njerezit rreth tij kanë bërë qe ai të
heke dorë nga puna.
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Vllau i Pjeter Ndrecaj, kur kishin ardhur tek shtepia jonë e kishte kërcenuar vllaun tim duke i
thënë keni kujdes se unë jam duke e mprehur thiken në të dy anët dhe kjo punë nuk ka me
përfundu pa gjak.Unë kam pas shume biseda telefonike me vllaun e Pjeter Ndrecaj, ai me thoshte
se na i kemi fajet dhe nëse nuk kthehet Valbona na jena koritë si familje.Për ata ka qenë e
papranushme mu nda një grua prej një burri pa marrë parasyshe për qfarë arsye. Unë gjithmonë
kam fol me Valbonen qe mu kthy përsëri duke i thënë se tek e fundit mendo për fëmijët se në
fund të fundit askush nuk vuan me shumë se ti dhe fëmijët në këtë rast,ndërsa motra më ka thene
se une nuk kthehem në atë shtëpi asnjeherë sepse edhe nëse kthehem për 24 ore do të jem e vrarë
apo e zhdukur në ndonjë vend.
Valbona ka qenë një person i lumtur në përgjithësi, gjithmonë ka qenë njeri i qeshur, ka pas
shumë raste kur fëtyra e saj ka qenë e mavijosur apo shenja në fëtyrë , mirëpo përgjigja e saj
gjithmonë ka qenë se jam rrëzuar apo forma tjeter. Edhe fëmijet kanë rrefyer se ka pas dhunv
ndaj nenës së tyre dhe gjithmonë fëmijët kanë qenë të detyruar që të mos shikojnë por edhe të
mos qajnë.Valbona rastet e dhunimit të saj i ka lajmru jo një here por shumë herë ne polici, ajo
në njëfarë mënyre edhe ka qenë e frikësuar nga policia.Në një nate kur ai kishte qenë tek ne ai e
kishte lënë një plumb tek tavolina dhe kishte thënë se i vjen koha edhe këtij, gjest të cilin e kishte
arsyetuar si shaka nga ana e tij.Rasti personalisht mua me bën të mendoj se Valbona ka dite
diqka ma shumë për ta dhe në atë ditë e ka marr përgjigjen përfundimtare se ajo nuk do të
kthehet në shtepi dhe ai e kishte vrarë me atë qëllim se ajo dinte diqka. Në një telefonate me
Valbonen sa isha në Gjermani ajo më kishte thënë se Pjetri nuk ka me më lënë me jetu sepse un
di diqka qe nuk do duhej ta dija, por nuk e kishte specifikuar se qfar ishte ajo që dinte.Ne kemi
qenë ulë me Valbonen duke pritur për të ngrënë darkë, ndërkohë që menjëherë si ka dal Valbona
jashtë un kam qenë para dere dhe kam degjuar një krismë, Valbona ka qenë së bashku me vajzë
të vogël , dhe kam degjuar disa krisma dhe menjëherë si kam dëgjuar krismat kam rënë në dy
gjunjë dhe e kam lutë mos me gjujtë më për hatër të fëmijeve.Une kam mendu qe ka gjujt veq me
tremb Valbonën se kam ditë që e kishte vrare atë, por në fakt ajo ishte e mbuluar ne gjak, ai ka
gjujt nuk e di sa fishek, shenjat e armës janë edhe në shtepi siq shihet edhe muret e shtepisë.
Ai gjatë këtij akti ka qenë shumë gjakftohtë siq shihet edhe në seancen gjyqësore, ai ka qenë
duke buzëqeshur.Klara ishte e gjallë un e kam marre atë në krahë dhe kam vrapu rrugës, kam
ndalu policinë dhe duke shkuar rrugës për tek mjeku ajo frymen e fundit e kishte jep ne krahët e
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mi.Fëmija tani kanë probleme të shumta, ata kanë frikë edhe me dal në rrugë dikund situatë e cila
vazhdon edhe sot.Fmija më kanë thënë që nëse baba ska pas mëshir për neve ska me pas as agja
apo dikush tjeter.
Rrëfimi i prokurorit të krimeve të rënda , Agron Matjani – Prokurori i cili ka kryer hetimet mbi
vrasjen e Valbonës -Në seancën gjyqësore kur avokatia e tij i kishte thënë Pjetër Ndrecaj që e ke
vra edhe vajzen tënde, ai në ato momente kishte rënë në Toke dhe i binte Tokës me kokë, Pjetër
Ndrecaj ka qenë i gatshëm me pranu fajsinë, pra ai mka thënë mua se jam i gatshëm me pranu
fajsinë.Atë ditë lidhur me rastin është marrë prokurori kujdestarë, une nuk e di se cili prokurorë
ka qenë atë ditë por ajo është dashtë të merret më tepër më këtë rast dhe policia të kërkonte ta
gjejë Pjetrin se aj nuk ka qenë në ndonjë vend tjetër por në Gjakovë, në bazë të hetimeve qe kam
bere un Pjetri ka qene në shtëpi, ai rreth ores 20:00 është larguar nga shtëpia.
Rrëfimi i avokatës së Pjeter Ndrecaj, Fehmije Zhubi – pasi që jam mbrojtëse sipas detyres
zyrtare per klientin tim Pjetër Ndrecaj do të parashtroje ankesë në gjykatën e Apelit vetëm për
një pikë lidhur me sanksionin penal.
Rrefimi i Arjana Qosaj, “Rrjeti i grupit te grave” – vetë fakti që vrasja e Valbonës është dënu me
24 vite dënim nuk tregon që shoqeria jonë ka dashtë me jep mesazh të fuqishem, pra një dënim
qoftë 40 vite dënim apo dënim me burgim të përjetshëm.Gjitha këto institucione duke u nisur nga
policia e cila ka mujtë me insistu më lëshu Pjeterin nga paraburgimi, mirëpo kjo nuk është
konsideru serioze nga policia.Nëse ish konfisku arma personit në fjalë kjo kishte qenë nje gjë e
cila kishte treguar se jemi treguar me serioz lidhur me rastin si shoqëri.
Rrëfimi i Fejzullah Hasani , ish kryetar i Gjykatës Supreme – raste të tilla gjykata duhet të kenë
në konsideratë shkallën e rrezikshmërisë shoqërore, pastaj praninë e dhunës në familje, nuk ka
qenë i pabazuar edhe nëse do jepej edhe dënimi me burgim të përjetshem do të ishte koherent
edhe me shkallën e rrezikshmërisë.Gjykata e Apelit ka mundesinë e ashpërsimit të dënimit, por
edhe ka mundësi të lehtësoj dënimin apo të shqiptojë edhe dënim të përjetshëm.Policia ka qenë
pasive, jo në nivel të përmbushjes së përgjegjësive dhe e kanë neglizhu rastin dhe si rezultat e
neglizhencës ka ardhë edhe pasoja, detyra e tyre ka qenë me arrestu personin, përjashtimisht të
vlersojnë probabilitetin e rrezikut të familjes apo të kujdesën për familjen.Në rrethana kur rreziku
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është real apo ka gjasa të ndodhë policia kanë qenë të detyruar që të ndërmarrin veprime për të
ndal pasojat e tilla.
Rrëfimi i Krist Gjokaj, Komandant i policisë ne Gjakovë – Viktima me datën 8 ka ardhë në
stacionin e Gjakovës rreth ores 16, ka raportuar rastin dhe ka raportuar si një lloj presioni nga
burri i saj me shumë ndaj vllaut të saj, policia më saktsisht patrulla 3 menjëherë ka vepruar ndaj
tij, duke u munduar edhe t’ia përgjojmë telefonin e tij, mirëpo nuk kemi arritur ta gjejmë të
dyshuarin.Si në cdo rast tjeter edhe në rastin konkret policia e Kosovës vepron konfrom
procedurave komforative , njejt kemi vepruar edhe ne rastin konkret.
Rrëfimi i Ehat Miftaraj , IKD – kemi ndoshta gjyqtarë, prokurorë apo policë të cilët nuk e marrin
rastin seriozisht, dhe si rezultat të neglizhencës së tyre përfundojnë me fatalitet siq ndodhi edhe
ky.
Rrëfimi i Mona Syla , prokurore në Gjakovë – Pjetri ka dhënë deklaratë tek unë, ai ka deklaruar
se ka pas disa mosmarrëveshje mirëpo gjatë 16 viteve martesë nuk kanë pas asnjë rast si dhunë
në familje. Pjetri në zyrën time me është deklaruar se nëse Valbona më godet në njerën faqe un
do tja kthej edhe faqen tjetër dhe nuk do tja kthej. Në baze të asaj që kam bisedu me Pjetrin une
nuk kam menduar që kjo do të ndodhe me fatalitet.
Si pasojë e dhunës në familje /Hulumtim nga emisioni “Udhëve” Rtk ( në vitin 2018) :
-

7 gra kanë humbur jetën ;

-

1129 kanë raportuar dhunën ne polici ;

-

921 janë femra ;

-

242 sulme fizike ;

-

18 me lëndime të rënda.

Sipas policisë se Kosovës kjo është një ngritje e raportimit të dhunës në raport me vitet
paraprake.Si pasojë e dhunës në familje brenda 5 viteve në Kosovë 28 gra kanë humbur
jetën.(RTK (2018), Emisioni “Udhëve- Vrasje e lejurar)
6.1 Intervista e Pjetër Ndrecaj , Klan Kosova
Problemet kanë qenë 1 muj përpara për arsye se familja e saj përkatesisht vëllau i saj ka dashtë
me marr gruan time në Gjermani me të vetmen arsye me u kujdes për fëminë e tij me faktin se
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vllau i saj u nda apo nuk e di qfarë ka ndodh me gruan e tij por Valbona të kujdeset për të, pra aj
e ka femijën e vogël dhe gruaja ime të kujdeset për të atje.Vllau i saj i ka thënë ndash vllazën
nuk do të kesh burrë,armën e kam marrur me vete duke e ditur se miqtë nuk rrinë pa armë në
shtëpi pak a shumë duhet me marrë diqka për vetëmbrojtje, sepse e kam ditë se do të ndodh
diqka mirëpo jo edhe kjo qfarë ka ndodhë.Është e vërtetë ajo vajza që më ka shku, ajo ka mujtë
me qenë këtu, ajo është tmerr për mua, unë vet kam thanë nëse është ardhë prej plumit tem unë
me qdo sen pajtohe m.Unë jam i penduar për këtë vepër shumë.Unë si Pjetër të kishte qenë e
mundur ta kthej këtë vetëm një hap mbrapa gjithqka kisha vendos mbrapa shpine, edhe pse më
kane bërë pa drejtë vllau edhe motrat e gruas unë tashmë kam mbetur pa njërin nga fëmijet e mi,
dhe nëse një ditë vinë të më takojnë unë nuk di se si do dal para tyre.Jam i brengosur sepse nuk
është treguar taman e drejta. Motrat tona që protestuan është dashtë të hulumtojnë punën, e jo u
bë vrasja dhe u çuan të gjithë pa e njohur familjen time, pra sipas meje dënimi është i
padrejtë.(Klan Kosova (2019), Rrëfimi i Pjetër Ndrecajt për krimin)
6.1.1 Pjetër Ndrecaj i dënuar me burgim të përjetshëm
“Gjykata e Apelit duke vendosur sipas ankesave, e ka ndryshuar aktgjykimin e Gjykatës
Themelore në Gjakovë të datës 19.11.2018. Veprimet e të akuzuarit P.N. janë ri cilësuar si
“Vrasje e rëndë nga neni 179, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.11., i Kodit Penal të Republikës së
Kosovës, dhe ndaj tij është shqiptuar dënimin më burgim të përjetshëm”, thuhet në komunikatë,
përcjell Koha.net.Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë, nuk i ka vlerësuar në
mënyrë të drejtë rrethanat rënduese, e ato posaçërisht rënduese dhe se këto rrethana mbizotërojnë
shumëfish më tepër.Pranimi i fajësisë, thuhet më tutje në aktgjykim, dhe shqiptimi i dënimit unik
prej 24 viteve burgim, nuk është adekuat me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë
penale të të akuzuarit. Kjo për faktin se janë shkaktuar pasoja tepër të rënda me rastin e privimit
nga jeta të bashkëshortes së tij V.N dhe vajzës së tij K.N., e që ka mundur të shkaktohen pasoja
edhe më të rënda.Gjykata e Apelit vlerëson se duke qenë se janë shkaktuar pasoja tejet të rënda si
objekt mbrojtës i veprës penale vrasje e rëndë, e që është jeta e njeriut si vlera më e madhe e
mbrojtjes penalo juridike, dhe vepra penale është kryer në rrethana posaçërisht renduese, në këtë
mënyrë janë plotësuar dy kushte ligjore nga neni 44 i KPRK-së, për shqiptimin e dënimit me
burgim te përjetshëm.Përveç kësaj i akuzuari në mënyrë permanente, ka pasur sjellje të këqija
ndaj bashkëshortes se vet, dhe duke ushtruar dhunë.Po ashtu vepra penale është kryer në
prezencë të fëmijëve dhe vëllezërve të viktimës, e ku pasojat kanë mundur të jenë edhe më të
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rënda.Kundër këtij aktgjykimi pala ka të drejtë ankese në Gjykatën Supreme të
Kosovës.(Publicisti (2019), Pjeter Ndrecaj për vrasjen e gruas dhe vajzës dënohet me burgim
t’përjetshem).

6.1.2 Rikthehet në rigjykim cështja e Pjetër Ndrecaj
Ajo se çka e plotëson dhe e bënë më të komplikuar këtë rast të Pjetër Ndrecaj është edhe vendimi
i Gjykatës Supreme që ta kthej ne rigjykim çështjen e Pjetër Ndrecaj.Kolegji i Gjykatës
Supreme, në çështjen penale kundër të akuzuarit Pjetër Ndrecajt, nga Gjakova, për shkak të
veprës penale vrasje e rëndë dhe veprës penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim të
paautorizuar të armëve, duke vendosur përkitazi me ankesën e mbrojtësit të akuzuarit, paraqitur
kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë, të datës 19 nëntor 2018 dhe aktgjykimit
të Gjykatës së Apelit, të datës 31 janar 2019, në seancën e kolegjit, të mbajtur më 16 maj 2019,
ka aprovuar ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit P.N., dhe ka anuluar aktgjykimin e Gjykatës
Themelore në Gjakovë dhe aktgjykimin e Gjykatës së Apelit dhe çështjen ia ka kthyer gjykatës
së shkallës së parë, në rivendosje.(KOSOVA POST (2019), Pse rikthehet në rigjykim cështja e
Pjeter Ndrecaj).
Ndaj të akuzuarit P.N., është vazhduar paraburgimi.Gjykata Supreme, pasi ka shqyrtuar të gjitha
shkresat e kësaj çështjeje juridiko-penale, bazuar në faqen e tretë të procesverbalit të shqyrtimit
fillestar, ka gjetur se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit është në kundërshtim të plotë me
dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, pasi që akuzohet se ka kryer veprën
penale të vrasjes së rëndë, e cila kryhet në rastet kur me dashje kryhen dy apo më shumë vrasje,
kurse deklarimi i tij është vetëm përkitazi me vrasjen e ish-bashkëshortes së tij, ashtu që i
akuzuari pas leximit të aktakuzës dhe pas konsultimit me mbrojtësin e tij, kishte deklaruar se: “E
pranoj fajësinë për vrasjen e ish gruas time, mirëpo vajzën e kam vra aksidentalisht”.(Telegrafi
(2019), Rikthehet në rigjykim çështja e Pjetër Ndrecajt, i dënuar me burgim të përjetshëm).
Tutje u theksua se në rrethana të këtilla, Kolegji i Gjykatës Supreme, gjeti se aktgjykimi i
shkallës së parë është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe se
gjykata e shkallës së dytë, në pranimin e këtyre defekteve, në procedurën e pranimit të fajësisë,
ka qenë e detyruar që aktgjykimin ta shqyrtojë dhe ta anulojë atë, e jo të kalojë mbi këtë shkelje,
e cila është e pranishme dhe që kushtëzon cilësimin juridik, ngase mund të bëhet fjalë për vrasje
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të rëndë nga neni 179 par.1 nënp.1.11.të KPK-ës, vetëm nëse dy e më shumë vrasje janë kryer
me dashje.(Telegrafi (2019), Rikthehet në rigjykim çështja e Pjetër Ndrecajt, i dënuar me burgim
të përjetshëm).Me kthimin e çështjes në rivendosje, sipas Gjykatës Supreme, gjykata e shkallës
së parë, në aspektin formal, duhet të nisë nga shqyrtimi fillestar, mirëpo të mos e pranoi fajësinë
në rrethana të një deklarimi të ngjashëm nga ana e të akuzuarit në raport me vrasjen e vajzës së
tij, por çështja të kalojë në shqyrtim gjyqësor, për të sqaruar rrethanat e vrasjes në aspektin
subjektiv-forma e fajit, e pastaj të marr një vendim të drejtë dhe të ligjshëm në këtë çështje
penalo-juridike(Telegrafi (2019), Rikthehet në rigjykim çështja e Pjetër Ndrecajt, i dënuar me
burgim të përjetshëm).
6.2 Rast ndërkombëtar - Cështja Civek kundër Turqisë
Vjen e trajtuar në kuadrin e një sërë çështjesh të marra në shqyrtim nga ana e GJEDNJ-së ndaj
një shteti ku dhuna në familje është shqetësuese, siç është Turqia. Në rolin e kërkuesit qëndron i
biri i viktimës së ekzekutuar nga bashkëshorti i saj (babai i kërkuesit). Që nga viti 2009, viktima
banonte me tre fëmijët e saj në një qendër sociale pranimi për gratë e dhunuara, pasi si pasojë e
ankesës së saj, bashkëshorti i saj u arrestua dhe u akuzua për shkaktim të dëmit trupor ndaj saj.
Por kjo e fundit, në Dhjetor 2010 tërhoqi ankesën e saj duke sjellë si rrjedhojë lirimin e
menjëhershëm të dhunuesit, lirim i shoqëruar me një masë gjyqësore mbikëqyrjeje (duke
konsistuar në paraqitjen para organeve policore në ditët dhe oraret e përcaktuara) dhe shmangien
e çdo sjellje të dhunshme ose kërcënuese ndaj bashkëshortes së tij, si dhe detyrimin për t’u
larguar menjëherë nga banesa martesore për një periudhë 3 mujore.
Pas 11 ditësh pas lirimit të dhunuesit, nëna e kërkuesit paraqiti përsëri ankime ndaj bashkëshortit
të saj, i cili tashmë e kishte kërcënuar me vdekje. Policia vetëm regjistroi ankimin e nënës së
kërkuesit dhe nuk mori asnjë masë për arrestimin e dhunuesit, derisa gruaja u vra në rrugë nga
bashkëshorti i saj, i cili e qëlloi atë me thikë 22 herë. Gjykata në mënyrë unanime vendosi se
Turqia kishte shkelur nenin 2 të KEDNJ, duke arsyetuar se në varësi të informimit të
vazhdueshëm nëpërmjet ankesave të bëra nga nëna e kërkuesve dhe dëshmive të kërkuesve,
autoritetet shtetërore përfaqësuar nga policia ishin në dijeni ose duhej ta dinin se e dhunuara
mund të ishte objekt i një sulmi vdekjeprurës.Megjithëse autoritetet morën disa masa, ata nuk
morën masat e mjaftueshme efektive për të parandaluar vrasjen. Pas marrjes së ankesës në një
hark kohor të shkurtër, policia vetëm regjistroi ankimin tjetër nga viktima pa marrë asnjë masë
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praktike dhe konkrete për të mbrojtur efektivisht nënën e kërkuesve. Autoritetet mund të kishin
arrestuar ligjërisht bashkëshortin për mosrespektim të urdhrave të gjykatës.(Ardita Kolmarku
(2016), ESE: “Dhuna në familje” parë në këndvështrimin e nenit 2 KEDNJ, të drejtës së jetës).
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